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Claude Oscar Monet was extremely worried… He lost his 
sleep, he ate badly and has been refusing to participate 
in traditional meetings of artists-impressionists in one of 
the Parisian galleries on Rivoli Street for several weeks 
already. Claude spent all this time on drawing intricate lines 
on paper, searching for color shades when mixing paints, 
infi nite observations of draft sketches and thoughts… The 
next work of Monet was to be born in a very hard way. But 
it was extremely important for the artist who proclaimed 
the refl ection of the momentary feeling of completeness 
of life to be his creative credo. Now and then Claude went 
to Havre and spent hours on embankment by the English 
Channel, making sketches of nature. Sometimes also more 
distant trips were undertaken: Monet observed beautiful 
sunsets and thoughtfully looked for internal feeling of 
harmony on azure shores of Marseille and Nice. 
However numerous graphic versions of a new picture still 
did not satisfy the artist…
- I am amazed by this sketch, Claude! It is perfect! – the 
artist’s wife Camille chattered delightfully after taking one 
of the sketches from a weighty pack of drawings. – You are 
simply obliged to embody it on the canvas!
- Indeed, my friend! You have more than enough material for 
a new masterpiece! – The impressionist and the colleague of 
Monet Auguste Renoir optimistically patted his back.
- No, my dears, no! I do not feel this landscape! – Claude 
rejected the benevolent advices of friends impulsively. 
– These are not my feelings, but the usual stereotypes 
embodied by my hand! This is not me!
- But after all you’ve spent a lot of time preparing the 
picture and now you’re telling that all these sketches are 
not yours?! – Renoir was perplexed shaking the heap of 
papers in front of the stubborn man.
- Yes, I am the author, but the feelings are not mine! - 
Monet was insisting. 
- Then shake yourself and abandon your solitude! You 
will surely fi nd the thing you are looking for! – Camille 
exclaimed and impulsively drew aside a window curtain 
at the gloomy art-studio which turned into the real littered 
shed during the artist’s creative crisis.
Bright beams of the summer sun suddenly rushed into the dark 
room and fi lled the space with warmness and color patches of 
light at once. Messy but so wonderfully transformed room 
seemed like being awaken from a bad dream.
- Do not move, freeze! – Monet shouted at Camille. – I see a 
magnifi cent seagull in patches of light in your hair! And there, 
look, the majestic frigate approaches the berth! Emerald 
waves break hitting its board and disperse over the water in 
small ripples. And here, closer to the port, the fi shing boats 
fi lled with silvery fi sh scurry about, can you see?! And here, 
my God, that’s so majestic…! Over the horizon the red Sun-
disk rises coloring the morning hazes in purple! It is refl ected 
in the water by a set of iridescent gradients!
- Are you all right? - Confused Claude’s wife asked her 
husband lost in creative dreams.
- More than ever! I feel! And I know what I want to tell 
about the sea! And I understood it, although it’s a bit 
Уважаемые коллеги!
Оскар Клод Моне не находил себе места… Он ли-
шился сна, плохо питался и в течение нескольких не-
дель отказывался от участия в традиционных встречах 
художников – импрессионистов в одной из парижских 
галерей на улице Риволи. Все это время Клод посвя-
щал вычерчиванию замысловатых линий на бумаге, 
поиску цветовых оттенков при смешивании красок, 
бесконечному разглядыванию черновых набросков 
и раздумьям… Очередная работа Моне рождалась 
очень тяжело. Но она была крайне важна для худож-
ника, провозгласившего отражение сиюминутного 
ощущения полноты бытия своим творческим кредо. 
Периодически Клод отправлялся в Гавр и часами про-
водил время на набережной Ла-Манша, осуществляя 
зарисовки с натуры. Порой предпринимались и более 
дальние поездки: на лазурных берегах Марселя и Ниц-
цы Моне провожал живописные закаты и задумчиво 
искал внутреннее ощущение гармонии. 
Однако многочисленные графические версии но-
вой картины никак не удовлетворяли художника…
- Я потрясена этой зарисовкой, Клод! Она идеаль-
на! – восхищенно щебетала жена художника Камилла, 
выбрав из увесистой пачки рисунков один из эскизов. 
– Ты просто обязан воплотить именно её на холсте!
- Действительно, дружище, у тебя более чем доста-
точно материала для нового шедевра! – оптимистич-
но похлопал Моне по плечу коллега – импрессионист 
Огюст Ренуар.
- Нет, дорогие мои, - нет! Я не чувствую этот пей-
заж! – импульсивно отверг доброжелательные советы 
друзей Клод. – Это не мои чувства, а обычные стерео-
типы, воплощенные моей рукой! Это – не я!
- Но ведь ты потратил на подготовку картины уйму 
времени, и сейчас хочешь сказать, что все эти эскизы – 
не твои?! – недоумевал Ренуар, сотрясая перед лицом 
упрямца ворохом бумаг.
- Да, автор – я, но ощущения не мои! – не унимался 
Моне.
- Тогда встряхнись, прекрати затворническую 
жизнь, и ты обязательно найдешь то, что ищешь! – 
воскликнула Камилла, и импульсивно отдернула што-
ру на окне мрачной  мастерской художника, кото-
рая в период его творческого кризиса превратилась в 
настоящий замусоренный сарай.  
В темное помещение внезапно ворвались яркие 
лучи летнего солнца и в мгновение заполнили про-
странство теплом и цветными бликами. Неухоженное, 
но столь чудесным образом преображенное помеще-
ние словно очнулось от дурного сна. 
- Не сдвигайся с места, замри! – Крикнул Моне Ка-
милле. – В бликах солнца в твоем локоне я вижу вели-
колепную чайку! А там дальше, смотрите, к причалу 
следует величественный фрегат! Изумрудные волны 
разбиваются о его борт и расходятся по поверхности 
моря мелкой рябью. А здесь, видите, ближе к порту, 
снуют рыбацкие лодки, наполненные серебристой ры-
бой?! И вот, Боже, как же величественно…! Над го-
ризонтом поднимается красный диск Солнца, который 
расцвечивает пурпуром утреннюю дымку и отражает-
ся в воде множеством радужных переливов!
- С тобой все в порядке? – растеряно спросила Кло-
да супруга, находящегося во власти творческих грез.
- Более чем когда-либо! Я чувствую! И знаю, что 
хочу поведать о море! А понял я это, как ни странно, 
здесь – на расстоянии сотен лье от него! Я назову кар-
тину «Впечатление. Восход солнца». Сейчас ко мне 
strange, here - hundreds of leagues away from any seas! 
I will call a painting “Impression. Sunrise”. Working on 
it I was so impressed with greatness and beauty of waters 
that for some time I was simple unable to rethink the 
whole range of feelings and experiences. Right now I 
understand it. To streamline emotions I did not need the 
personal crisis and enlightenment! I unexpectedly found 
such enlightenment together with an inspiration in this 
dirty workshop and in your hair, dear Camille!
This digest includes reports, presented on the CXLVII 
International Research and Practice Conference “Сreativity 
as a personal self-expression mechanism and a way to 
reveal the level of sociocultural development» and on the 
II stage of research analytics championships of various 
levels in Art History, History, Philosophy, Culturology, 
physical culture and sports. 
We are sincerely grateful to authors of works presented in 
the digest for active participation in international scientifi c 
communications. We congratulate winners and awardees 
of relevant research analytical championships and we look 
forward to further participation of these scientists in the 
Global International Scientifi c Analytical Project of the 
IASHE and to their new ideas and scientifi c innovations.
пришло осознание того, что в процессе работы над 
ней я был настолько впечатлен величием и красотой 
водной стихии, что некоторое время элементарно был 
не способен переосмыслить весь спектр чувств и пе-
реживаний! Для упорядочения эмоций мне не нужны 
были душевный кризис и прозрение! Такое прозрение, 
а вместе с ним и вдохновение я неожиданно нашел в 
этой грязной мастерской и в твоих волосах, дорогая 
Камилла!
Данный сборник включает доклады, представлен-
ные на CXLVII Международную научно-практиче-
скую конференцию «Творчество как способ самовыра-
жения личности и форма проявления уровня развития 
социальной культуры», а также II этап научно-анали-
тических первенств по искусствоведению, истории, 
философии, а также культурологии, физической куль-
туре и спорту.
Искренне благодарим авторов представленных в 
сборнике произведений за активное участие в между-
народных научных коммуникациях, поздравляем по-
бедителей и призеров соответствующих первенств по 
научной аналитике, а также с нетерпением ожидаем 
дальнейшего участия этих ученых в Международном 
научно-аналитическом проекте МАНВО, их новых 
идей и научных разработок.
С уважением и наилучшими пожеланиями, - 
Руководитель Департамента 
международных проектов МАНВО Томас Морган
4 сентября 2017 г. 
Лондон, Великобритания
Yours sincerely, - 
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ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА КАК ОБРАЗ РАЯ
Арефьева С.М., канд. пед. наук, доцент по кафедре дизайн и искусство интерьера
Икрамов А.К., студент группы 1151101 специальности «Дизайн»
Набережночелнинский институт, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Россия
Участники конференции,
Национального первенства по научной аналитике
Статья посвящена становлению и развитию ландшафтной архитектуры в истории искусства. Рассматриваются 
сады, парки в исторической ретроспективе до настоящего времени. 
Ключевые слова: садово-парковое искусство, планировочная схема, история ландшафтного искусства.
Рай – это нечто столь же привычное и прочно усвоенное, как и нечто безмерно далекое и непостижимое. Он везде 
и нигде – идет ли речь о философских умствованиях или простом житейском опыте. Согласно библейскому писанию, 
изгнанный Адам сидел напротив рая и плакал об утраченном первозданном состоянии человека. Стремление оказаться 
человека в месте, где будет вечная и беззаботная жизнь преследовало человека с давних времен и зафиксировано в множе-
стве писаний. Не потеряло оно для некоторых и сегодня своей актуальности. В поисках его найти они обращаются даже к 
Антарктиде. 
Представление о рае имеется в традициях язычества, христианства, ислама, буддизма, трансгуманизме (концепции 
«paradise engineering»), пастафарианстве. Так что же такое рай? Что вносится в это понятие? Согласно религиоз-
ным понятиям и философии, рай – это место вечной совершенной жизни, где бытие осуществляется с гармонией с 
Богом и природой. Отсюда понятно, почему люди связывали понятие рай с садами и парками, руководствуясь своими 
представлениями о красоте. Их обустройством занимаются ландшафтные архитекторы, которые организовывают 
территории из природных (рельеф, вода, растительность) и архитектурных компонентов в единое целое, формируя 
художественный образ. 
В ходе исторического развития сложились многочисленные примеры создания рая на земле. Наиболее ранние образцы 
рукотворных садов воплощались в древних государствах. В Египте и Персии – геометрически правильные, регулярной 
планировки (см. рис. 1 а, б). 
В Персидской державе в VI веке до н.э. сады Кир-младший, брат Артаксекса II, создал такой сад, который получил на-
звание «парадиз» (огороженный сад, цветник). Хотя на самом деле он представлял собой «дикий» парк, расположенный 
на большом пространстве около гор с насаждениями фруктовых и декоративных деревьев, кустарниками и пышно цвету-
щими цветниками, водоемами (озерами, бассейнами, системой ирригации), украшенный различными легкими изящными 
павильонами и шатрами, населенный зверями для охоты, где проводились празднества. Такой парк воспринимался как ме-
сто блаженства и успокоения духа, лучшего из мыслимых, для человека. Планировочное решение парадиза заключалось в 
огороженном пространстве со всех сторон кирпичной стеной и создании двух перпендикулярных друг к другу направлений, 
на пересечении которого размещался дворец, а также водоема, разделяющего садовое пространство на 4 части. 
Рис. 1. Схема планировки сада Древнего Египта
1 – вход, 2- пергола, 3- жилая постройка, 4- бассейн
Это сохранилось в рисунков ковров и традиционных садах Ирана (см. рис. 2 а, б). Мавританские, турецкие, сады 
татарских ханов в Крыму и пр. – все воспринимали садово-парковое наследие Древнего Востока как место уединения, 
физического и духовного умиротворения. 
В Древней Греции сады и парки отражали образ жизнеустройства греков, которые любили проводить время на свежем 
воздухе и стремились к единению человека с природой. Отсюда – максимальное использование зеленых насаждений в 
оформлении архитектурных сооружений. Их планировочные схемы отличались свободой композиции в тесной взаимосвязи 
с целями и назначениями. Так, богам, героям и повелителям сажали рощи (герроны) в их честь. Для философских бесед 
предназначались философские сады. Аллеями украшались улицы. И, после того, как греки «полюбили» свои дома, то стали 
их окружать зелеными уголками для прохлады. 
В античном Риме сады и парки, также как и в Древней Греции, посвящались богам, потому часто имели религиозное 






















а) Ковер Древнего Востока б) Сад Наренжестан. Дворец Наренжестан Гавам.
Город Шираз. Иран
Рис. 2 (а, б)
Однако в сути между ними была разница: так, в Древней Греции архитекторы пытались вписать постройки в 
окружающий ландшафт, без насилия над природой, тогда как Древний Рим вносил коренные изменения (см. рис. 3 а, б). Но 
то, что их объединяло – это сложившийся постепенно принцип регулярности в планировочной системе, который таковым 
он оставался вплоть до XVIII века. 
а) Театр в Дельфах у подножия Парнаса
IV в до н.э.
б) Вилла Адриана в Тиволи. Каноп.
Рис. 3 (а, б)
В Китае, Японии и других восточных странах использовался пейзажный принцип планировки с использованием 
плавных очертаний, включением изгибающихся дорог, сохранением естественного ландшафта, дополненными такими 
же свободными по линиям водоемами, лужайками, полянами (см. рис.4 а, б). Японские сады сформировались на основе 
китайского, но с течением времени приобрели чисто национальный характер. Так, присутствующая осевая симметрия в 
Китае заменилась на принцип планировки, который учитывает движение посетителя. Т.о. сад из статичного превращается 
в динамичный. Интересны изменение места архитектуры в садах: в Китае она занимает ведущее место, тогда как в Японии 
она уходит на второй план. 
а) Сад скромного чиновника. Суджоу. Китай. б) Парк Рицурина в Такамацу, префектура Кагава, Япония
Рис. 4 (а, б)
Средние века дали примеры рационального использования пространств. Распространялась убеждение, что бесполезное 
не может быть красивым. Не случайно наиболее популярными стали небольшие сады при монастырях и замках. На 
небольшой территории, как правило, выращивали лекарственные растения. Декоративные насаждения использовались как 
символ. 





















дорожек так, чтобы получался равноконечный крест, как напоминание о мученической смерти Христа. Порой в 
центре пересечения высаживался куст роз или размещался фонтан – символ веры и благодати. Так как уединенность, 
созерцательность, утилитарность были важными составляющими средневековой монастырской жизни, то потому стали 
создавать каменные преграды, чтобы отделить один участок от другого. Либо добавляли трельяжные беседки, увитые вью-
щимися растениями для уединения (см. рис. 5 а). 
Средневековое общество сплошь вегетарианцы, потому для личных надобностей к столу люди стали высаживать репу, 
пастернак, бобовые, лук, крапиву и гвоздику и т.д. там, где было свободное пространство в саду.
В замках феодалов разбивались клумбы с цветами, небольшие парки за огороженной территорией с колодцем (фонтаном), 
скамейкой, покрытой дерном. Если позволяли условия, то они могли быть дополнены аллеями, перголами, трельяжами, 
крытые виноградом, розарии (см. рис. 5 б). 
Крупные феодалы могли себе позволить сады типа «прато» (в Древней Руси их называли потешными садами). В них, 
как правило, отдыхали и развлекались. Потому естественным дополнением стали лабиринты, а также павильоны с птицами 
и зверинцами. Кстати, лабиринт в позднем средневековье стали добавлять в монастырские парки, что символизировало 
блуждание души человека к Богу. 
а) Внутренний сад аббатства Мон-Сен Мишель. 
Франция
б) Королевский сад Карла V. Эскориал. Испания
Рис. 5 (а, б)
Эпоха Возрождения внесла в садово-парковое искусство ансамблевость: террасное расположение, использование геоме-
трических форм боскетов, устройство гротов, ниш, применение воды (водопады, бассейны, пруды), цветники, приподнятые 
по отношению к дорожкам. Дополнением к украшению сада были скульптуры (см. рис. 6). 
Сад виллы Ланте делла Беньяйя. Италия
Рис. 6
Распространение научных знаний и открытий привели к развитию садоводства. Ботанические сады наполняются 
экзотическими растениями со всех уголков земли, также широко стали культивироваться лекарственные и декоративные 
растения. Первые их образцы были известны с XV века. Например, Ботанический сад в Падуе. И, если ранние образцы 
представляли собой небольшие участки, то в Новейшее время их территория была уже значительной. Например, Королевские 





















а, б) Ботанический сад в Падуе в) Дом кувшинки. Королевский 
ботанический сад Кью
Рис. 7 (а, б, в)
В XVII столетии сады и парки сохранили геометрическую планировку, центром композиции которых была широкая 
тенистая аллея из деревьев (2-3 ряда), по сторонам которых разбивались партеры, с изысканными цветочными насаждениями 
или акцентами в виде фонтанов или скульптур. Таковы практически все барочные сады и парки Андре Ленотра (1613- 1700) 
(см. рис. 8 а, б).
а) Во-ле-Виконт близ Мелена
б) Версаль
Рис. 8 (а, б)
Сады классицизма не стали использовать «насилие над природой» и разбивать сады террасами. Несмотря на 
стилистическую взаимосвязь парков разных стран, все же их не случайно их станут называть английскими (иррегулярными). 
Ландшафтные архитекторы утверждали наивысшую ценность искусства, которая неотличима от природы – такая 
идиллическая картинка естественной гармонии. Постепенно парки были «очищены» от геометрической правильности 
и стали включать, помимо красивой панорамности, сюрпризы (мостики, павильоны, готические мотивы или элементы 
шинуазри) (см. рис. 9).
а) Парк Стоурхед. Англия б) Ю.М. Фельтен. ка Екатерининский парк.
Вид на скрипучую беседку. Россия
Рис. 9
Для садов эклектики присущи «цитаты» из различных стилей прошлого, их смешение, эксперименты с 
трудосочетаемыми предметами и цветами или свободное зонирование. Важным являлось сохранение «связок». Романтики 
также идеализировали прошлое, но с некоторым «разочарованием» от настоящего. Интерес к психологии, внутреннему 
миру человека, повышенный интерес к эмоциональной стороне человека привело садово-парковое искусство не имело 






















Петергоф. Район «Озерки». Розовый павильон. Россия
б) Царицыно. Россия.
Рис. 10 (а, б)
На рубеже XIX–XX веков стала цениться креативность, находящая выражение в садах и парках только при возмож-
ном инвестировании. Так «повезло» Барселоне, где был открыт парк «Гуэль» под руководством А. Гауди (1852-1926) 
(см. рис. 11) в стилистике модерна. Здесь природная форма уподоблена рукотворной и наоборот. 
А. Гауди. Парк «Гуэль. Барселона. Испания
Рис. 11 (а, б)
Модернизм и постмодернизм, отражающий новое общество, постоянно стремиться к экспериментаторству. Так 
создавались творения в XX веке, которым присущи другие черты, нежели в XIX веке: подчеркивание коллективистких 
черт в странах социализма привела к формированию единой системы насаждений, объединяющих внутригородскую и 
внешнегородскую среду. Вопрос создания садово-паркового ансамбля отходит просто на второй план. Отсюда – парки 
досуговые (культуры и отдыха) Например ЦПКиО им. Горького, парк в Сокольниках или парк «Сокольники» в Москве 
(см рис. 12 а, б). 
а) Парк культуры и отдыха. Москва б) Парк «Сокольники». Москва
Рис. 12 (а, б)
На сегодня реконструкция имеющихся зеленых насаждений и рекультивация территорий для создания озелененных 
территорий, вплоть до искусственных, приводит к созданию тематических зон отдыха (парков, скверов и садов). Вводятся 
в практику искусственные пространства – на крышах различных сооружений (патуроцентризм) и внутренних пространств 
(патио). Идея сохранения естественности паркового пространства находит воплощение в действиях людей, когда они 





















а) Сад на крыше дома г. Сиан. Китай б) деревня Petrella Guidi Италия в) Деревня Дитикон. Швейцария
Рис.13 (а,б,в)
Происходит сращивание парков с крупными транспортными узлами, торговыми центрами, выставочными помещениями 
и спортивными сооружениями (см. рис. 13 а, б, в). Экологизация проникает даже в строительство домов. И, если часть 
ландшафтных архитекторов старается найти «вдохновение» в прошлом, то часть их идет по пути экспериментов. Порой 
и те и другие следуют моде: сады по типу фен-шуя, американских приемов (бизнес-парков). Или вносят в строительство 
парков новые и традиционные материалы (бетон, стекло и даже текстиль). Развивается новые теории «аттракционов» 
(Диснейленды и пр.), «сочетание несочетаемого», «эффект рамки», «эффект отражения», т.е. все то, что отвечает сути зре-
лищных видов искусства (фестивали, карнавалы, анимация и проч.) (см. рис.14 а, б).
а) Бизнес-парк «Румянцево» Россия б) Диснейленд. Франция
Рис. 14 (а, б)
Людей всегда тянуло и поныне тянет в сады и парки (без них жизнь, не жизнь). Имея небольшой садик (огородик), 
они и там создавали природную комфортную оболочку (свой мирок). Перед современными дизайнерами стоит вопрос о 
том, в какой среде сейчас живет человек? Какой она должна быть, чтобы воспитывать детей, молодых граждан, чтобы 
наполнять миром и гармонией общество? И, если ландшафтный архитектор прошлого проникал в суть окружающей среды 
и хорошо чувствовал заказчика, то современному проектировщику приходится гораздо сложнее: нужно найти собственную 
стилистику в создании окружения, удовлетворяющую массы потребителей, а также создавать такое место, где людям было 
бы комфортно. Не есть ли это задача создания рая на земле? Это требует осмысления и принятия решений. 
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The article deals with the analysis of symbolic signifi cance of traditional ornaments in crimea-tatarian decorative-applied art.





















Formulation of the problem. The culture of any nation determines its spiritual uniqueness. She reveals his creative powers and 
abilities, while being the property of all mankind. The people who have kept in their art, namely, in their ornament, their traditions, 
culture, are eternal. The process of revival of folk traditions is an important part in the contemporary fi ne art of the Crimean Tatars.
At present, the revival of the national cultural heritage becomes of particular importance inextricably linked with the problem 
of expression of the people in the modern world. The analysis of the elements of the ornament, which represents the whole system 
of symbols, allows us to trace the genetic links of the Crimean Tatars with different ethnic groups in the arts. Popularization and 
preservation of the culture of the Crimean Tatar people.
The purpose of the article. To analyze sources of folk art of the Crimean Tatars and to study symbolism in the Crimean-Tatar 
ornament.
Presenting main material. The relevance of the consideration of creativity of the Crimean Tatar people are dictated by the fact that 
for many decades they were deprived of the opportunity to study native culture and traditions of folk art. In the contemporary art of 
the Crimean Tatars, the infl uence of Uzbek and Ukrainian cultures can be traced to long-term residence after deportation in various 
cities in Uzbekistan and in Ukraine [8, pp. 18-26].The visual interpretation of motifs acquires Central Asian fl avor, a new interpreta-
tion of motifs is associated with the infl uence of Slavic art.
The modern fi ne art of the Crimean Tatars after half a century of exile begins with a clean sheet. Young artists have the oppor-
tunity to fully disclose their skills through the expression of their worldview, not trampled by ancient traditions, as Muslim religion 
forbade depicting people created by the Almighty animals. In this regard, the old masters transferred their feelings, emotions in the 
ornament. In the works of the Crimean Tatars, the ornament is an entire world in which each element has its symbolic meaning. 
Modern masters are trying to restore on the basis of ancient traditions the Crimean style through the interpretation and stylization of 
ethnic motifs.
The art language of the ornament is shaped. Performing the task of decorative value, it is a means of expressing the people’s 
world outlook. Today, folklore becomes relevant, it fi ts organically into the design of the interior, the design of clothing, with national 
embroidery and weaving, is refl ected in the decorative shaping of hand-painted dishes, where modern application is skillful, based 
on national traditions, culture and art, its traditional symbolism [6, pp. 21-47].
The signifi cance of the symbols of the Crimean Tatars is not much different from other peoples, because all peoples unite love 
for the Motherland, the desire to preserve peace on earth, interest in prosperity and the continuation of one’s kind, giving importance 
to mother and father. The correct understanding of the symbol as a sign depends on the meaning, the interpretation of the work of 
art, even historical and political signifi cance. Each element, the sign of the Crimean Tatar ornament carried a semantic load and had 
its name, the things “talked” about their master, carried in themselves the complete information about his worldview, family status, 
marital status [2, pp. 161-164]. The ornamental elements served as a magical remedy for natural elements, various kinds of disasters, 
illnesses, evil eye, evil demons and spirits [1, pp. 4-8]. Unfortunately, the language of characters gradually became ashamed as their 
names.
Masters-Applicants successfully use in the various compositions the most popular motive of the semantic meaning of the “tree 
of life” or “vazon”, which symbolize the family’s genus and its continuation. In the Crimean Tatar ornament, the “tree of life” is 
associated with the life of the whole family, its well-being, the wishes of the man of physical, manpower, abundance, power, fertil-
ity, the continuation of the family. The image of the family tree is constructed in a symmetrical composition, in which the center 
contains a man’s beginning (a symbol of a cypress), on the edges of the female (the image of a pomegranate) and children’s marks, 
which defi ned it as a generic emblem - an amulet, a sign of peace, well-being, family unity and prosperity. [7, pp. 35-43]. “The Tree 
of Life” as a fi gurative element is often used in the paintings of fabrics, ceramics, embroideries of national costumes and decorative 
items of interiors [5, pp. 883-887].
In Muslim art, the image of a person used an allegory of colors. Rose - a human symbol in the bloom of forces in his life and 
spiritual incarnation - a symbol of mother-woman as a source of warmth and love, kindness and mercy. Tulip - symbolizing the 
“declaration in love” in the ornaments of the Crimean Tatars denote a young boy. Creating a circle around a rose, tulips symbolize 
the care and protection of a mother-in-law. The entire ornament rests on a triangle, which denotes the ground, the basis of existence.
Ornament “Egri gave” - a curved branch littered with many fl owers and fruits, symbolizing the Crimean Tatar art of paradise 
garden, endless fl owering, eternal harmony and perfection. The signs of the composition correspond to three main stages in the life 
of a woman - youth, maturity, old age, forming a circle (time wheel). The rhythm of small elements - symbolizes “Bereket”, a daily 
work that brings spiritual, physical and material well-being. In the modern ethnic costume, motifs of fl owers, fruits, paradise gardens 
have been found in their place, taking into account their symbolic context.
The original story is the image of sailing ships on the background of paradise gardens. Ships are depicted in the form of a boat 
with a fl owering paradise garden with a view of the domes of the eastern Khan’s palaces and mosques [3, pp. 78]. The forms of 
the ships are diverse in the form of an inverted crescent, the letters “P”, the rocker. In all decorative compositions, the presence of 
blooming fl owers, smooth cypresses, and paradise apples grows; in the form of a shamrock, the presence of the bird of the Movement 
(Syrin - the Slavs) is depicted. Tulip - a symbol of man, men, young men - is inside the image of the temple-mosque, the symbol of 
worship and obedience to Allah, located in turn on the ship. A boat is a traffi c sign, a way. On the right and on the left side, the fruits 
and stems with small elements, which speak about everyday cares that accompany a person in his life [4, pp. 883-887]. Above the 
branch there are two angels that record the human act.
The paradise is depicted by modern masters in the form of a city located under a lush fruit tree (the almond element “Badem” 
is used, “pear tree”), which resembles the old Crimea. The image of the city with its colorful domes, high minarets, paradise trees, 
fl owers, animals and birds, the heavens of tombstones and crescents (“ai”) became a favorite part of the decorative composition, it 
can be seen in works executed in the technique of ceramics, appliqués, embroidery and Tapestry [8, pp. 18-26]. In the composition 
among the houses are majestic minarets, a distinctive feature of Islamic architecture, an integral part of the cities and the history of 
the peninsula. The use of warm colors and gentle plant ornament transfers the mood of joy and kindness.
The family is one of the most important cells of society, children are born here, values  are formed, the transfer of experience, 
learning takes place. Particular joy is brought by young families who are just beginning to blossom and understand the happiness 
of family life. The central symbol of the composition is the tulip (a symbol of a young man). Inside the tulip, a rose is depicted - a 
woman’s sign [7, pp. 35-43]. Such a combination of images embodies the unity of the boy and girl clinging to the bands of love. At 


















the preservation of family values  throughout life. Fruits - fl owers that grow from the central sign, depicted ripe, open, generously 
distribute their content for the benefi t of prosperity and well-being [9, pp. 103].
Conclusions.
Based on the foregoing, one can say that the modern Crimean Tatar ornament is diverse, rich in drawing, technique and technol-
ogy of execution. Has a wide national color scheme, system-forming elements and types of ornamentation, principles of grouping 
of the fi gurative form.
Crimea’s culture is the property of not only the Crimeans, but the whole world. Therefore, the preservation and continuation of 
an invaluable heritage is one of the ways that leads to harmony, mutual understanding between peoples, the mutual enrichment of 
cultures, the solution of many problems, to be acutely to this day.
References:
1. Abdulganieva M. Revival of Origins., M. Abdulganieva -Avdet - 2010., pp. 4-8.
2. Bessarabova EV Using national components in designing a modern costume., E.V. Bessarabova - Journal “Global Scientifi c 
Potential”. – 2014., No. 12 (45)., pp. 161-164.
3. Kuftin B.A. On the Material Culture of the Tatars: the South Bank. Field Notebook., B. A. Kuftin. – Moscow., MAE, 1924., 
P. 78.
4. Selemetova A. The Signifi cance of the Symbolism in the Crimean Tatar Ornament., A. Selmetova - Young Scientist # 6. - 2016 
pp. 883-887.
5. Spasskaya E. Yu. Tatar embroidery of the old Krym district: based on the materials of A. M. Petrova., E. Yu. Spasskaya - 
Izvestiya of the Eastern faculty of the Azerbaijan state. Un-them them. VI Lenin. Sir: Oriental studies. - 1926., Vol. 1., pp. 21-47.
6. Spasskaya E. Starokryma patterns., E. Spasskaya - News of the Society for the Survey and Study of Azerbaijan. – Baku., 
1926., pp. 35-43.
7. Churlou M. Crimean Tatar carpet. Past, present, future ...: [About the history of weaving of the Crimean Tatars]., M. Churlu - 
Ethnography of the Crimea of the nineteenth and twentieth centuries. And modern ethno-cultural processes. Materials and research. - 
2002., pp. 18-26.
8. Chepurin P.Ya. Ornamental sewing of the Crimea., P.Ya. Chepurina - M.-L., 1938., p. 29.
9. Chepurin P.Ya. Tatar embroidery., P.Ya. Chepurina - M.- L., “Art”., 1935., No. 2., p. 103.
УДК 687.016: 7.045
АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВ МОДЕЛЕЙ
ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ БРЕНДА DOLCE & GABBANA НА ПОКАЗАХ МОД
(2005–2017 гг.)
Филатова В.К., магистрант
Макарова Т.Л., д-р искусствоведения, проф.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), Россия
Участники конференции,
Национального первенства по научной аналитике,
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике
В статье рассмотрены особенности изменения образов моделей для позиционирования бренда Dolce & Gabbana на 
показах мод (2005 – 2017 гг.), в т.ч. образы и символы. Выделены особенности позиционирования бренда Dolce & Gabbana 
на показах мод для каждого периода.
Ключевые слова: позиционирование модного бренда, cимволы и знаки в позиционировании модных брендов, образ в 
рекламе модных брендов, образ модели, символ в рекламе модных брендов, показы мод, модные показы XXI века, изменение 
позиционирования модных брендов, DOLCE&GABBANA.
В настоящее время модная индустрия развивается быстрыми темпами, сейчас недостаточно просто выпускать качественную 
одежду, её нужно продемонстрировать на высоком уровне, чтобы она запомнилась потребителю. Важную роль в проведении по-
каза имеет именно позиционирование бренда. На примере бренда Dolce&Gabbana на материале показов мод для каждого периода 
можно проследить, как изменялись образы моделей для позиционирования бренда в сознании целевой аудитории.
Актуальны научные исследования Макаровой Т.Л. о знаках, символах, образах и технологиях в дизайне и рекламе, в т.ч. 
в модных шоу [1–4], но особенности позиционирования бренда Dolce&Gabbana на показах мод еще не исследованы с точки 
зрения применения образов и символов.
Цель работы: анализ изменения особенностей образов моделей для позиционирования бренда Dolce&Gabbana на по-
казах мод (в т.ч. образов и символов) за период 2005–2017 гг.
Методы исследования: художественно-конструкторский анализ, сравнительно-исторический анализ, принципы фор-
мально-композиционного анализа; системный подход; эмпирические методы: наблюдение, сравнение, эксперимент; для 
обработки данных – методы теории вероятностей и математической статистики; методы проектного и композиционного 
формотворчества.
В результате анализа были сделаны следующие выводы об изменении особенностей образов моделей для позициониро-
вания бренда Dolce&Gabbana на показах мод (примеры приведены в таблице 1). Для трансляции особенностей позициони-
рования бренда используется образ девушки – потенциального потребителя одежды дома моды.
В период с 2005 по 2017 год характеристики образа девушки на показах миланской недели моды и само позиционирова-


















В период с 2005 по 2010 год героиня подиума молодая, дерзкая, независимая (одинокая), где-то даже властная.
Начиная с 2011 года девушка всё ещё независима ни от кого, одинока, но у неё появляются черты обычной, неидеальной 
девушки: она ходит за продуктами (D&G Spring/Summer 2011 Milan), по подиуму одновременно идут несколько девушек, а 
не по очереди, как это принято. Однако черты «пацанки» всё ещё присутствуют в образе.
В 2012 году девушки почти полностью избавляются от маскулинности, приобретают образ холодной недоступной коро-
левы. Однако появляется традиция общего прохода моделей «всей толпой» в конце показа, одетых в наряды, объединенные 
одной идеей и отличные от представленной до этого на подиуме коллекции.
В 2015 происходит главный переворот в позиционировании образа девушки на показах. Из королевы, не теряя своей 
стати и женственности, она приобретает статус мамы. Остаётся такой же сильной и красивой девушкой, но теперь она не 
одинока. Теперь моделям можно улыбаться на подиуме.
Летний показ 2016 года представил образ самодостаточной девушки, которая не просто гуляет по улицам южного города 
и делает селфи, но и делает покупки, ходит по делам: представлен образ ответственной и занятой девушки.
И последний, прошедший на данный момент показ, DOLCE&GABBANA - FALL WINTER 2017-18 - кульминация всей 
концепции. Девушка предстаёт перед нами в нескольких своих социальных статусах. Теперь она подруга, мать, жена, дочь, 
сестра. Это полностью семейный образ героини, что так редко встречается на подиумах в наше время. При этом, особенно-
стью данного показа является то, что на нём почти не было профессиональных моделей.
Моделями стали звезды социальных сетей: российский блогер Саша Спилберг; fashion-блогеры Александра Перейра 
(она же Lovely Pepa) из Испании и Кристина Базан из Швейцарии; 17-летняя начинающая певица Мэдисон Бир; представи-
тельница “золотой молодежи” Соня Бен Аммар и многие другие. А профессиональные манекенщицы, например, итальянка 
Виктория Церетти, получили возможность выйти на подиум рука об руку со своими матерями.
Из независимой дерзкой юной девчонки героиня показов Dolce & Gabbana вырастает за 12 лет в настоящую хранитель-
ницу домашнего очага, но это не мешает ей оставаться такой же стильной и статной, она ни в коем случае не теряет звания 
девушки, на которую хочется быть похожей в любом возрасте. Неважно? тебе 9 или 90, Dolce & Gabbana показывают, что 
готовы обеспечить вас одеждой на период всей вашей жизни. Бренд хочет стать частью вашей семьи, не зря Стефано Габ-
бана всегда в инстаграме ставит хештег #dgfamily: “к моде, к образу итальянской мамы, к еде, к избыточности и умению 
наслаждаться жизнью”.
«Нет на свете ничего более важного и трогательного, чем ощущение единства поколений и национальностей. И тут не 
может быть никакой другой идеологии, кроме любви. Больше 140 человек прошли по подиуму.» - пишет о показе Директор 
отдела моды Marie Claire Софья Самойлович.
Табл. 1.
Примеры образов моделей для позиционирования бренда Dolce&Gabbana
на показах мод (2005–2017 гг.) [5–13]
Кадр из видеоролика модного показа Dolce&Gabbana Название показа, год, образ
1 2
Dolce&Gabbana Spring Summer 2005 Milan
Девушки выходят на подиум
по очереди.
Сигарета в руках у модели как символ молодости, 
дерзости, независимости
 
«Dolce&Gabbana» Spring Summer 2008 Pret-a-Porter 
Milan
Волосы девушек либо коротко острижены, либо 
собраны в пучки, тёмная помада, сочетание 


















D&G Spring/Summer 2011 Milan
Подиум весь в цветах, девушки одна за одной 
появляются в косынках, будто вышли на рынок за 
продуктами.
Образ девушки: хозяйственная модница.
Dolce & Gabbana / Spring Summer 2015
Показ в красных тонах, героиня-девушка-тореодор, 
сильная и смелая, волосы в пучок, объемные 
серьги, кое где появляется корона, девушки идут 
по подиуму одна за другой, но как будто вместе, 
в конце общий выход девушек, и все одеты 
одинаково: белая блуза и красные шорты.
DOLCE & GABBANA Women Fashion Show Fall 
Winter 2015 2016
Тема показа: #mamma. Мама и дитя;
Открывается занавес, за которым стоят и сидят 
модели с маленькими детьми. На подиум выходят 
одна за одной девушки, в том числе и беременные 
модели, модели улыбаются, модели с грудными 
детьми на руках, живые цветы
в сумках.
Образ девушки: ответственная стильная молодая 
мать.
DOLCE & GABBANA - FALL WINTER 2017-18
Декорация: живая музыка, рояль.
Образ: на подиуме и мужчины, и женщины с 
детьми на руках, только девушки, певец ходит 
между моделей, некоторые девушки улыбаются, 
выходят
с матерями.
Образ девушки: подруга, мать, жена, дочь. 
Семейный образ.
Выводы: мы наблюдаем изменение образов моделей для позиционирования бренда Dolce&Gabbana на показах мод: от 
одинокой свободной девушки до семейной молодой женщины. Отметим, что каждый показ начинается с фирменной музы-
ки, что бы вы, даже с закрытыми глазами или отвлеченные на свой смартфон, сразу догадались, что впереди вас ждёт шоу 
Dolce & Gabbana.
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АНАЛИЗ МОТИВА НАЦИОНАЛЬНОГО УКРАИНСКОГО КОСТЮМА В УКРАИНСКОЙ ЖИВОПИСИ КОНЦА 
XIX - НАЧАЛА ХХ ВЕКА
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В данной статье анализируется мотив национального украинского костюма в украинской живописи конца XIX - начала 
ХХ века с точки зрения его роли в композиционном, сюжетном и образном решении картины. На основе анализа мотива 
костюма в историческом, этнографическом и художественном аспекте выделяются основные типы его отражения в 
живописи указанного времени.
Ключевые слова: украинский костюм, живопись, художник, картина, композиция, сюжет, образ
This article analyzes the motive of the Ukrainian national costume in the Ukrainian painting of the late XIX - early XX century 
in terms of its role in the compositional, plot and imaginative solution of the picture. Based on the analysis of the costume motive in 
the historical, ethnographic and artistic aspects, the main types of its refl ection in the painting of the indicated time are singled out.
Keywords: Ukrainian costume, a painting, artist, painting, composition, plot, image
Являясь важнейшей и неотъемлемой частью национального образа, украинский костюм, начиная со времени своего 
становления в XVI веке в ансамблевых формах, постепенно занимает важное место в изобразительном искусстве. С того 
времени и до сих пор, среди всех составных частей традиционного образа жизни, именно костюм выступает своеобразным 
визуальным знаком национальной идентичности и насыщает художественные образы характерным украинским колоритом. 
«Вивчення костюмів, зображених на полотнах художників кінця ХІХ – початку ХХ століття, дозволяє нам отримати цінну 
інформацію про ті чи інші історичні події, про історичні персони, а також факти з їх життя» [7, с. 114].
К первым работам в украинской живописи, в которых появляются элементы традиционного народного костюма, на наш 
взгляд, можно отнести родовые портретные галереи казацкой верхушки. «У ХVІІІ столітті в маєтках козацької старшини 
була мода мати родинні галереї портретів. Вони могли створюватися безпосередньо з натури і за словесними описами» 
[1, с. 57]. Кроме того, к первым работам, в которых появляются элементы традиционного народного костюма, можно отнес-
ти картины с изображением казака Мамая. Образцы таких картин неизвестных авторов появляются с середины XVII века 
и становятся обязательным элементом украшения интерьера почти каждого сельского дома. Они были написаны яркими, 
сочными красками на холсте, на досках, на стенах зданий, на дверях, на окнах. Образ красавца-казака, сложившийся в 
народном воображении - круглая выбритая голова с закрученным за ухо «оселедцем», длинные усы, черные брови, карие 
глаза, тонкий нос, румяные щеки, дополнялся традиционным комплексом национальной украинской одежды - бархатным 
жупаном, сафьновыми сапогами, синими или красными шароварами. Казака Мамая на таких картинах всегда рисовали с 
кобзой, трубкой, саблей, пистолетом, пороховницей. Его изображали в тот момент отдыха, когда он сошел с коня, закурил 
трубку, взял в руки кобзу, и что-то наигрывая, глубоко задумался. Упомянутые картины были выполнены с соблюдени-
ем указанных канонов в символике центральной фигуры, ансамбля костюма и окружающих атрибутов. В век Гетманства 
XVII - конца XVIII в. формируется мужской национальный костюм, «який виступав символом спочатку козацтва, а потім і 
всього українства» [6, с. 130].
Элементы женского национального украинского костюма впервые появляются в пространстве живописи в XVII в., а 
получают распространение - XVIII вв. на портретах знатных украинских женщин, чаще всего на портретах жен гетманов: 
жены гетмана Ивана Гонты, портрет Феодосии Палий с внуками, Анастасии Степановны Полуботок и других. Так, портрет 
Феодосии Палиевой считается шедевром портретного искусства и историческим источником, который дает представление 
















К XIX в. на всей территории Украины складывается «традиційне вбрання, сформоване в ансамблевий комплекс» 
[6, с. 131].
Влияние историко-культурных событий конца XIX - начала ХХ века ощущается в галерее украинских образов, сфор-
мировавшейся в изобразительнм искусстве упомянутого времени. Центральной темой, чаще всего, представлен сельский 
костюм, что можно объяснить, с одной стороны, специфическими представлениями о чисто крестьянской украинской иден-
тичности, а с другой - особенно выразительным колоритом как бытового, так и праздничного костюма жителей украинского 
села. Эта тема была особенно выразительной во второй половине XIX - начале ХХ в. в творчестве П.Д. Мартыновича, 
С.И. Васильковского, Н.С. Самокиша, А.Г. Сластиона, Н.К. Пимоненко, А.А. Мурашко и других художников, в произведе-
ниях которых украинские крестьяне «зображені з великою реалістичністю у притаманному для них вбранні» [9, с. 20-21].
Анализируя мотив украинской костюма в украинской живописи конца XIX - начала ХХ века с точки зрения его роли в 
композиционном, сюжетном и образном решении картины мы рассматриваем его также в историческом и художественном 
аспектах. На этой основе можно выделить два основных типа отражения национального костюма в живописи указанного 
времени:
первый - историко-этнографический тип, для которого характерна максимально достоверная передача свойств нацио-
нального костюма. Главная или одна из главных ролей в сюжетном, образном и композиционном решении картины этого 
типа, отведена костюму в целом, либо его отдельным деталям; 
второй - художественный тип, для которого характерна поэтизация национального костюма в целом, обобщение образа 
костюма без прорисовки подробностей. Изображению мотива украинского костюма в создании художественного образа от-
водится роль вспомогательной детали.
В первой части статьи мы рассмотрим историко-этнографический тип в изображении украинского костюма.
Многие украинские художники конца XIX - начала ХХ века отводили ансамблю национального костюма одну из 
основных ролей в картине. Данный тезис наиболее ярко проявляется в историческом, бытовом жанрах, а также в портрете. 
Нами проанализированы некоторые работы, которые можно отнести к историко-этнографическому типу в изображении 
украинского костюма, при этом мы разбили их на две основные группы:
- картины, в которых ансамбль, или отдельные детали костюма несут первостепенное смысловую нагрузку, являясь 
основным признаком, определяющим сюжет полотна;
- картины, в которых ансамбль костюма определяет статус конкретного персонажа, его состояние и положение в обще-
стве.
К работам первой группы мы сразу можем отнести полотна, написанные в историческом жанре, так как в этом случае 
костюм однозначно играет первостепенную роль. Одной из наиболее характерных работ, подтверждающей данный тезис, 
несомненно, является картина И. Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1880-1891). Общеизвестно, на-
сколько внимательно автор готовился к написанию своего произведения, как тщательно прописаны костюмы всех персона-
жей. Без этой достоверности в передаче костюмов запорожских казаков работа не имела бы своей мощной правдивой силы. 
О той огромной помощи, которую оказал Д.И. Яворницкий в подборе материала для написания картины пишет И.Е. Грабарь 
в книге «Репин»: «Яворницкий принялся помогать Репину с большой охотой и действительно сделал для него все, что мог: 
позировал сам для центральной фигуры писаря, подыскивал для Репина живую «натуру» среди современников-украин-
цев, рассказывал исторические события тех лет, снабжал его документальными материалами, ознакомил его с коллекция-
ми предметов запорожской старины и предоставил в распоряжение Репина собственное собрание украинских древностей: 
здесь были и жупаны, и «сапьянці» (сафьяновые сапоги), и «трубки» всех размеров, и оружие и даже графин, выкопанный 
с «горілкой» в могиле близ места бывшей Сечи» [12, с. 61].
Примером данной группы работ также могут служить ряд картин бытового жанра на тему свадебного обряда. Рассмо-
трим работу «Невеста» Ф.Г. Кричевского (1910), одно из значительных произведений украинской живописи начала ХХ века, 
в котором реалистические традиции передвижников органично сочетаются с новыми живописными исканиями. По словам 
А.А. Жаборюк «в картині відтворено глибокий поетичній народний обряд одягання молодої перед весіллям. Зображена 
на весь зріст, в святковому барвистому одязі, майже готова до вінця, вона стоїть в оточенні подруг и жінок.... Яскравою 
кольоровою плямою виділена постать молодої» [3, с. 177-178]. Глубокое знание украинской культуры и костюма, как его со-
ставляющей, помогло художнику использовать широкий спектр элементов национальной одежды для создания яркого худо-
жественного образа: «украинский быт, живописность народных обрядов и костюмов всегда глубоко волновали художника» 
[5, с. 136]. «На полотні наречена вдягнена не в традиційне весільне вбрання, а в більш типовий для селян одяг середини 
ХІХ ст. – білий весільний полотняний байбарак з парчевим коміром, парчевий фартух, червоне намисто, на ногах червоні 
чобітки, на шиї срібні дукачі. У картині художник акцентує погляд на червоному кольорі різних відтінків и контрастних 
темних барвах, створюючи враження коштовних самоцвітів» [11 с. 53].
Еще одна картина на тему свадебного обряда - работа В.Васильева «Одевание невесты на Украине». Лирическая, напо-
лненная задумчивостью, волнением, картина. Невеста стоит посередине комнаты, с вниманием прислушиваясь к наставле-
ниям своей старшей подруги. Две девушки помогают ей одеться: одна из них вплетает в косы разноцветные ленты, другая 
одевает на голову свадебный венок. Выдержанный в спокойных, холодных тонах колорит картины поддерживает общее 
возвышенно-торжественное настроение. Изображенные в перспективе печь, иконы на стене, окно на заднем плане переда-
ют глубину и пространство комнаты. Горизонтальная перекладина на потолке, светлый объем печи с одной стороны и пятно 
света из окна с другой, создают впечатление сцены с кулисами, как будто перед нами разворачивается театральное действие, 
центральная роль в которой отводится невесте. Благодаря детально прописанному, характерному для центральной части 
Украины, свадебному наряду, в который подруги одевают девушку, мы легко угадываем в ней главный персонаж картины. 
Все элементы наряда проработаны автором со знанием этнографических подробностей костюма правобережной Украи-
ны - девушка одета в тонкую вышитую сорочку, длинную светлую юбку, фартук-запаску. Поверх сорочки надета красная 
праздничная керсетка, окаймленная по краю бархатной лентой, повязанная на талии длинным свадебным вышитым поясом. 
На шее невесты разноцветные бусы с дукатом, в ушках красивые сережки. Подруги невесты одеты в традиционные украин-
ские костюмы - сорочки, керсетки с бархатными оторочками, цветастые плахты и запаски-фартуки. Красивая, романтичес-
кая картина, в которой одна из главных ролей отведена ансамблю украинского свадебного наряда.
Рассмотрим картину Н.К. Пимоненко «Свадьба в Киевской губернии» (1891). Картина наполнена душевным, лири-
















отмечает, что в картине «Свадьба в Киевской губернии» «тщательно переданы в картине украинские костюмы со всеми 
характерными деталями» [2, с. 32]. Так как на картине изображена осень - традиционное время сельских свадеб, почти все 
персонажи одеты в верхнюю одежду. Молодожены одеты в праздничные свадебные костюмы: на невесте – белая свита, по-
двязанная свадебным красным поясом, из-под свиты выглядывает подол праздничной плахты и сорочки, на ногах красные 
сафьяновие сапоги; на мужчине коричневая свита, на голове у него смушковая шапка с красным шелковым верхом. Не-
сколько характерных этнографических деталей говорят нам о том, что это уже второй день свадьбы - во-первых, на голо-
ве у женщины уже не свадебный венок, (по всей видимости, его вчера сняла с нее свекровь и повязала красный платок), 
во-вторых, один из мужчин несет красный флаг, который на второй день свадьбы символизирует честность молодой; и 
в-третьих, это уже очень пьяные гости ...
Примером того, что иногда отдельные детали костюма несут основную смысловую нагрузку картины может быть работа 
Е.Л. Кульчицкой «Сирота» (1912). На картине со спины изображена хрупкая фигурка маленькой девочки, стоящей на фоне 
светлой, теплой стены дома, но над ней как-будто нависла, и давит одинокая чернота пустого открытого окна. Художни-
ца изобразила девочку в традиционно ярком западно-украинском костюме - белой сорочке, юбке, фартуке, безрукавке, на 
ногах - постолы. Расматривая аккуратные, сшитые по детской фигуре элементы костюма, мы чувствуем любовь и заботу 
материнских рук. И, наконец, при взгляде на одну из деталей одежды – черный платок на голове девочки, нам открывается 
смысл названия картины… И именно эта деталь костюма говорит нам о том, что ребенок осиротел и зритель ощущает ту 
глубину горя и безысходности, которую так умело передала нам автор полотна. В данной работе этот элемент костюма несет 
в себе главную смысловую нагрузку картины.
В качестве еще одного примера того, как отдельные детали костюма раскрывают сюжет картины, можно привести ав-
топортрет Н.И. Струнникова (1917) под названием «Запорожец». На полотне изображен мужчина с обнаженным торсом и 
только три детали безошибочно, с первого взгляда, позволяют угадать в нем казака: это прическа (лихо закрученный за ухо 
оселедець и длинные усы), сережка в ухе и люлька (трубка). На портрете больше нет никаких деталей, но изображенные 
детали столь типичны и характерны для образа запорожского казака, что их оказывается достаточно, чтобы зритель понял - 
перед ним веселый, лукавый и лихой казак! Художник мастерски передал молодецкий характер запорожца, но именно при-
ческа и атрибуты казака - серьга и люлька, создают мгновенно угадываемый художественный образ персонажа.
К работам второй группы, в которых ансамбль костюма определяет статус конкретного персонажа или его личностные 
характеристики, отнесем прежде всего, портреты. Одним из художников, в творчестве которых изображение ансамбля укра-
инского костюма играло важную роль, несомненно был С.И. Васильковский. Будучи большим знатоком культуры запорож-
ского казачества, художник в своих полотнах, написанных в историческом жанре и в жанре портрета, уделял первостепен-
ное внимание одежде конкретного исторического периода. Так С. И. Васильковский создал серию исторических портретов, 
в которую входило двадцать семь работ: «акварельні портрети представників різних верств населення України ХVІІ ст. у 
типових національних українських костюмах того часу – Б. Хмельницького, П. Сагайдачного, Г. Сковороди, козаків, міщан, 
сільських жителів, зроблені до альбому «З української старовини» (1900), створеного разом з М.Самокишем» [8, с. 113]. 
«Портретованих показано на весь зріст, зі знанням справи зображено одяг, зброю, різні атрибути» [10, с. 113]. В качестве 
примера, рассмотрим портрет Мазепы (1900-е). В данной работе художник основное внимание зрителя обращает на ан-
самбль костюма персонажа, а не на его психологическую характеристику. Гетман стоит в полный рост, в парчовом, расши-
том золотыми нитями кафтане, поверх которого одета синяя накидка-бурка подбитая мехом куницы с золотой застежкой. На 
ногах расшитые красные сафьяновые сапоги. На голове смушковая шапка со шлыком, на шее тяжелая золотая цепь, скорее 
всего, с орденом Андрея Первозванного, кавалером которого Мазепа стал в 1700 году.
Рассмотрим еще один портрет Ивана Мазепы, написанный Й.П. Куриласом. (1909). Сила, уверенность, читается в про-
нзительном взгляде молодого Мазепы и в жестких складках у рта. Детально проработанный наряд подчеркивает богатство 
и власть персонажа - расшитый парчовый кафтан с отделкой по кромке шнуром, подвязанный шелковым поясом, поверх 
которого одет окаймленный мехом кафтан с прорезями для рук. На голове одета плоская бархатная шапка, с каймой из меха.
Проведя компаративный анализ двух портретов Мазепы, мы видим общее в этих работах: оба художника перво-
степенное внимание уделили изображению костюма гетмана, поскольку в исторический период, когда он жил, статус, 
богатство высокопоставленного вельможи, в первую очередь, определялось элементами его костюма и атрибутами 
власти. Обе работы выполнены с высоким уровнем проработки деталей и всего костюма в целом, с глубоким знанием 
этнографических особенностей одежды конца ХVII - начала ХVIII века. В обеих работах авторы сумели проникнуть в 
психологическое состояние персонажа, при этом достаточно достоверно переданы черты лица Мазепы, (согласно со-
хранившимся источникам и реконструкциям). Однако, заметны и различия, которые привлекают внимание особенно 
из-за компоновки фигуры на полотне - у Васильковского это портрет в полный рост, а у Куриласа - погрудныей. Кури-
лас приблизил персонаж к зрителю, что позволило написать подробности костюма (фактуру ткани, шнуровку на каф-
тане, вышивку). Во-вторых, работы отличаются психологическим состоянием персонажа - на картине Куриласа видим 
еще молодого Мазепу, полного сил, энергии, решительности, в то время как у Васильковского - это пожилой человек, 
в глазах которой уже мудрость, спокойствие и усталость, а посох в руке, на который он опирается, подчеркивает это. 
Несмотря на различия в работах, оба автора прекрасно прописали исторический ансамбль одежды гетмана Мазепы и 
для создания образа персонажа отвели ему первостепенное значение.
Анализируя работы, которые мы отнесли к историко-этнографическому типу хотелось бы отметить большое значе-
ние достоверности ансамбля украинского костюма в случае, когда сюжет полотна касался жизни определенного реги-
она Украины. Передача различий в композиции ансамбля костюма, специфические особенности отдельных элементов 
одежды жителей различных районов - все это помогало авторам раскрыть сюжет и добавляло реалистичности работам. 
Например, картины И.И. Труша «Гагилки» (1905); В. Яроцкого «Гуцульские похороны» (1906), «Хеленка у окна» 
(1913). В книге А.А. Жаборюка находим подтверждение этнографической точности костюмов картины «Гагилки», в 
которой автор изобразил один из поэтических народных гуцульских обрядов - встречу весны: «Учасники гри одягнені 
в святковий барвистий одяг, яскравими кольорами переливаються їхні оздоблені узорами кептарі, хустки, сорочки, 
запаски, створюючи виняткової сили колористичний ефект» [4, с. 246]. Цвета в картине глубокие, сочные, свежие, их 
гамма сложная и разнообразная, как будто пронизанная потоками ветра. О ярких красках народной одежды в картинах 
И.И. Труша писал и Д.В. Степовик: «Золотаві плями кептарів перемежовуються з білими рукавами сорочок і червоняс-

















В результате проведенного анализа исследуемых работ нами было выделено два основных типа мотива украинского 
костюма в живописи конца XIX - начала ХХ века: историко-этнографический и художественный.
В рамках первого типа нами рассмотрены работы указанного времени, создававшиеся с максимально исторической и 
этнографической достоверностью. Как правило работы этого типа возникают в пределах национально-культурных реми-
нисценций этого времени и кроме неоспоримых художественных свойств имеют ряд черт этнографических и исторических 
источников. 
Анализируя работы, которые мы отнесли к историко-этнографическому типу в изображении украинского костюма, мы 
разбили их на две основные группы:
- работы, в которых ансамбль, или отдельные детали костюма несут первостепенное смысловую нагрузку, являясь 
основным признаком, определяющим сюжет полотна;
- работы, в которых ансамбль костюма определяет статус конкретного персонажа, его состояние и положение.
Кроме этого исследование позволило сделать следующие выводы:
- для сюжетов, связанных с жизнью определенного региона Украины, особенно важные различия в композиции ан-
самбля костюма, специфические особенности отдельных элементов одежды. Все это помогает авторам раскрыть сюжет и 
добавляет достоверности работам.
- при создании художественного образа в историческом жанре этнографические и исторические знания ансамбля укра-
инской костюма определенной эпохи, их детальная прорисовка, несомненно, требования первостепенной важности для 
создания правдивого, реалистичного историко-художественного образа.
Исторически-этнографический тип в изображении украинского костюма наиболее ярко проявляется в историческом, 
бытовом жанрах, а также в портрете.
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АНАЛИЗ МОТИВА НАЦИОНАЛЬНОГО УКРАИНСКОГО КОСТЮМА В УКРАИНСКОЙ ЖИВОПИСИ КОНЦА 
XIX - НАЧАЛА ХХ ВЕКА
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Национального первенства по научной аналитике,
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике
В данной статье анализируется мотив национального украинского костюма в украинской живописи конца XIX - начала 
ХХ века с точки зрения его роли в композиционном, сюжетном и образном решении картины. На основе анализа мотива 
костюма в историческом, этнографическом и художественном аспекте выделяются основные типы его отражения в 
живописи указанного времени.
Ключевые слова: украинский костюм, живопись, художник, картина, композиция, сюжет, образ
This article analyzes the motive of the Ukrainian national costume in the Ukrainian painting of the late XIX - early XX century 
in terms of its role in the compositional, plot and imaginative solution of the picture. Based on the analysis of the costume motive in 
the historical, ethnographic and artistic aspects, the main types of its refl ection in the painting of the indicated time are singled out.
















Анализируя работы, которые мы отнесли к художественному типу в изображении украинского костюма, можно отме-
тить характерную тенденцию - костюму в композиционном и образном решении картины отводится роль детали. Наиболее 
показательно эта тенденция прослеживается в пейзаже и бытовом жанре.
Костюм как деталь в пейзаже
Яркими примерами изображения украинского костюма в роли детали в пейзаже могут служить полотна с селянами, 
которые работают в поле. Многие художники, уделяли внимание этой теме: В.Д. Орловский - «Жатва» (1882), «Сенокос у 
озера» (1878), Н.К. Пимоненко - «Сбор сене на Украине» (1907), «Жатва на Украине» (1896), «Жница» (1889), К.А. Трутов-
ский - «Девушка со снопами», Е.Л. Кульчицкая - «Жатва» (1913). 
Картина В.Д. Орловского «Жатва» (1882) построена на сильном контрасте света и тени. «У природі передгрозовій стан: 
небо синє, аж до чорного, останній промінь сонця, впавши на ниву, засяяв золотом на пшениці, що стоїть стіною, на бі-
лих сорочках і яскравих спідницях жінок» - так описывает картину Орловского П.И. Говдя [1, с. 14]. Мощь украинской 
природы, которая буквально вырывается из полотна, несомненно, является для художника главным персонажем картины. 
Изображенные на переднем плане в украинских костюмах фигуры жниц кажутся важной, неотъемлемой, но все-таки час-
тью окружающего мира. Художник не сосредоточивает внимание зрителя на деталях одежды. Будучи деталью на всем 
полотне, костюмы выполнены яркими пятнами, при этом в них четко прочитываются традиционные элементы украинской 
одежды - сорочки, плахты, очипки.
Еще в нескольких работах В.Д. Орловского мы видим изображение украинского костюма, например, в картине «Мало-
российский пейзаж». В ней, в отличие от предыдущей, настроение более лирическое, спокойное. Бескрайнее голубое небо, 
плавные линии холмов, полей и рощ вдали, цветущий луг и яркая молодая зелень деревьев, - все это, милый сердцу худож-
ника образ Укаины. В композиционном центре картины художник размещает тропу, по которой в направлении зрителя идет 
женщина в украинском костюме. В этой работе Орловский более подробно прописывает элементы одежды, даже нити синих 
стеклянных бус на шее, вышивку на рукавах сорочки, яркий платок на голове. Размещая фигуру в центре полотна, тем не 
менее, автор не преподносит нам ее, как главный персонаж. Рассмотрев фигуру, взгляд зрителя возвращается на просторы за 
ее спиной, так как и в этой работе, по замыслу автора, мы воспринимаем главным персонажем природу Украины, а фигуру 
в национальном костюме только деталью общего художественного образа полотна.
Мы можем вспомнить ряд полотен, выполненных в жанре пейзаж, в которых фигуры в национальных костюмах бук-
вально намечены несколькими мазками, но намеченные со знанием всех деталей одежды, и при этом они являются той 
изюминкой, которая оживляет пейзаж, дополняет его и наполняет смыслом. Например, картина М.А. Беркоса «Улица в Ума-
ни» (1895). Как мила пустынная дорога провинциального городка, пронизанная солнцем и полуденной жарой! Мы видим 
одинокую фигуру женщины в белой сорочке, красной юбке и очипке, которая провожает взглядом повозку, исчезающую в 
пыли дороги. Художник не прописывает подробности костюма, он не видит в этом нет необходимости, ведь в данной рабо-
те костюм только деталь. Но в работе автора нет ничего малозначительного, и эта небольшая капля юбки, приглушенного 
красного цвета, оживляет пейзаж и наполняет вымерший от жары провинциальный городок жизнью. У художника есть еще 
несколько работ, написанных в этой же манере, например, картины «В цветущем саду», «Деревня летом», «Урожай», «Прач-
ки». Во всех этих полотнах автор отводит костюму второстепенную роль, на первое место выдвигая украинский пейзаж. 
Однако костюм, как деталь, является для Беркоса важным аккордом в художественной композиции всех его картин. В работе 
«Деревня летом», написанной сочными яркими красками, красная юбка хрупкой женской фигурки на фоне украинских до-
мов, созвучная с маками на первом плане, повторяя их форму и цвет, является акцентом в композиции полотна.
Возвращаясь к полотнам, написанным на тему работы в поле, отдельно хотелось бы рассмотреть работы Н.К. Пимо-
ненко, который, по мнению И.В. Огиевской, «сцени з життя українських селян часто показував у органічній єдності з при-
родою» [5, с. 42]. Аналогичное мнение высказывает П.И. Говдя: «Пимоненко мав дорогоцінну якість: він писав картину так, 
що в ній життя людей органично зливалось з пейзажем. У більшості його творів пейзаж бере активну участь у дії, відповідає 
настрою людини» [2, с. 17]. Если упомянутые полотна Орловского мы относим к жанру пейзаж, то рассматриваемые в этом 
разделе полотна Пимоненко это бытовой жанр в пейзаже. В своих полотнах на тему работы в поле Пимоненко отводил 
своим персонажам гораздо большую роль, чем Орловский и, соответственно, костюмы у него более детализированы. Так 
в картине «Сбор сена на Украине» (1907) мы видим работающих женщин в сорочках, в плахтах, запасках, в керсетках, 
мужчин в шароварах и соломенных шляпах. В этой работе художник прорисовывает даже вышивку на рукавах сорочки. В 
работе «Жатва на Украине» художник выводит на передний план детей. На старшей девочке, присматривающей за малышом 
поверх сорочки надета керсетка. Присмотревшись к одной маленькой детали в костюме - к ширине проймы керсетки и ее 
длине, понимаем, что это одежка с чужого плеча, скорее всего мамина керсетка, и эта деталь дополняет наше впечатление о 
трудном крестьянском быте. Прорабатывая костюмы персонажей более тщательно, чем Орловский или Беркос, Пимоненко, 
тем не менее, также отводит им в данных полотнах роль деталей, которые формируют художественный образ.
Проводя компаративный анализ полотен Орловского и Пимоненко с точки зрения изображения мотива украинского кос-
тюма на полотнах, посвященных сбору урожая в поле, можно выделить общую стилевую особенность: мотив националь-
ного костюма на этих полотнах является, хоть и важной, но все-таки деталью, помогающей сформировать художественный 
образ. При этом их полотна имеют ряд стилистических различий, одно из которых - степень детализации костюмов персо-
нажей.
Костюм как деталь в бытовом жанре
В бытовом жанре в украинской живописи конца XIX - начала ХХ века есть немало примеров, в которых костюму в об-
щей композиции отводится роль детали. В основном это работы на повседневные сюжеты из жизни украинского народа. В 
таких работах, в зависимости от содержания, художники уделяли больше или меньше внимания проработке деталей костю-
ма, но главный принцип заключался в том, что костюм был одним из средств для раскрытия замысла автора.
Одним из популярных сюжетов в бытовом жанре указанного времени, была ярмарка. Большинство картин, написанных 
на эту тему, можно трактовать как «хоровые», массовые. В связи с этим, в изображении подробностей костюмов персонажей 
не было необходимости. Чаще всего авторы, прорабатывая костюмы главных персонажей, одежду второстепенных писали 
большими цветовыми пятнами. Примером может служить работа Н.К. Пимоненко «Ярмарка» (1898). Автор, благодаря уме-
лому построению композиции, основанной на размещении персонажей в разных ракурсах, создал впечатление движения 
толпы. Тональное решение картины, построенное на игре солнечного света и теней, поддерживает динамичность сюжета. 
















сонажей на переднем плане - женщин в очипках, вышитых сорочках, керсетках, плахтах и в запасках-фартуках. Нарядные 
бусы на их шеях говорят нам о том, что они тщательно готовились на ярмарку. Однако в костюмах второстепенных персо-
нажей такие элементы, как вышивка на сорочках, орнамент на тканях, художник не прорисовывает, а подает их цветовыми 
пятнами, но и этого оказывается достаточно для создания правдивых и реалистичных образов селян. Несмотря на доста-
точную степень проработки одежды главных персонажей, мотив костюма в этой работе служит лишь деталью для создания 
целостного образа разношерстной, разноголосой, шумной и веселой толпы украинцев на ярмарке.
Примером изображения костюма в роли детали в украинской живописи может служить картина Н.К. Пимоненко «Га-
дание» (1893). Важное событие для каждой незамужней девушки на Украине - обряд гадания. «Святочное гадание было 
сюжетом произведений многих художников, увлеченных красотой этого обычая». [3, с. 30]. Ю. Беличко в альбоме «Украин-
ская народная свадьба в произведениях украинского, российского и польского изобразительного искусства» так описывает 
обряд гадания: «Зібравшись у святковий вечір, дівчата ворожать про майбутнє одруження – кому воно суджено найперше. 
Дають котові коржі, намащені салом. Чий корж він найперше почне їсти, тій и одружуватися раніше від подруг!» [7, с. 103]. 
Психологическое напряжение сюжета и персонажей мастерски переданы автором с помощью игры дрожащего света свечи 
и контрастными, как будто движущимися по стенам, теням. Искусствовед И.В. Огиевска в своей работе акцентирует, что в 
этой картине в Пимоненко «тема розкривається через виявлення переживань дійових осіб, зображення дії» [5, с. 122]. По-
ставив себе основной целью работы передать душевное состояние своих героев и учитывая неравномерный свет свечей, 
автор пишет костюмы персонажей локальными пятнами, как-будто вырывая их из полумрака. Будучи знатоком народных 
традиций, Пимоненко даже слегка наметив вышивки на сорочках и бусы на шеях девушек, создал мгновенно узнаваемые 
образы молодых украинок.
Еще одна работа Н.К. Пимоненко на тему гадания - «Святочные гадания» (1888). На картине изображены две девушки, 
гадающие на воске. В отличие от картины «Гадание», данная работа более интимного характера - подруги сидят близко, 
прижавшись друг к другу, комната кажется меньше, уютнее. Занимая почти все пространство картины образы девушек 
прописаны автором в подробностях, в том числе и их костюмы. Красиво расшитые тонкие сорочки с пышными рукавами, 
разноцветные бусы, серьги в ушках написаны с детальной проработкой; поясная часть одежды - юбки и фартуки-запаски 
более общими, мягкими цветовыми пятнами. Несмотря на то, что автор уделил костюмам персонажей достаточно внима-
ния, тем не менее, основное его внимание обращено на психологическое состояние персонажей. Прекрасно написанные 
лица девушек поражают своей реальностью, их чувства и напряжение захватывают зрителей с первого взгляда на полотно.
Среди художников средины - конца XIX века выделим К.А.Трутовского, который «приділив українській тематиці і на-
родному костюму величезне місце у своїй творчості» [4, с. 116]. Рассмотрим картину «Женщина с полотном» (1850-е), в 
которой костюм играет роль детали, помогающей автору создать целостный художественный образ. В этой работе худож-
ник не прописывает подробности костюма персонажей, главный акцент он дает на внутренний, эмоциональный настой, 
которой он передает благодаря, в том числе, цветовой игре наряда героини. Светлыми, праздничными красками костюма 
радует нас полотно – белая, кажущаяся перламутрово-мраморной сорочка матери, контрастируя с яркой красной запаской, 
отороченной золотистой лентой по подолу, переливается множеством оттенков. Складки сорочки подчеркнутые глубокими, 
прозрачными тенями ловят в себе отблески алой запаски. Картина лирическая и, в тоже время монументальная. Подтверж-
дение этой мысли мы находим в работе Д.Б. Степняка - «Трутовський вдається до характерного композиційного засобу, 
притаманного більшості творів романтичного напряму: своєрідної монументалізації центрального образу. Він зобразив 
свою героїню на передньому плані картини, вона ніби підноситься над водою, помостом, над берегом і селом. Мати й дитя 
злилися з природою. Стали її найбільшою цінністю, окрасою і величчю» [6, с. 119]. Молодая женщина стирает полотно, 
но при этом все ее помыслы о ребенке, на которую она смотрит с любовью и нежностью. Высокое небо у нее над головой, 
пейзаж, напоминающий полотна старых мастеров, одежда простого кроя, без деталей - все эти атрибуты создают атмосферу 
возвышенности, божественности, как будто мы видим мадонну с младенцем ... Нам кажется, создавая свою работу, автор 
вкладывал именно эти чувства и мысли, в полотно, поэтому умышленно не дробил ансамбль костюма на детали, чтобы 
зритель не отвлекаясь, смог почувствовать главное...
Примером изображения костюма как детали в украинской живописи может служить картина Н.Д. Кузнецова «На за-
работки» (1882). Сюжет картины - характерная для художников-передвижников сцена из жизни простых людей - группа 
односельчан вынуждена покинуть село и идти на заработки в город. Но автору, при простоте сюжета, удалось показать раз-
нообразие чувств персонажей. Художник выбрал горизонтальный формат картины, линия горизонта разбивает полотно на 
две, почти равные части. Группируя персонажи ближе к центру, оставляя свободными боковые участки полотна, художник 
смог добиться ощущения бескрайности украинских полей. Фигуры героев автор расположил таким образом, что головы 
персонажей находятся почти вровень с линией горизонта и чуть выше, что приближает героев к зрителю, создает эффект 
непосредственного контакта. Над горизонтом - чистое светлое небо, на уровне горизонта, в дымке позади персонажей, оста-
лись родные холмы, луга, село. Перед персонажами - разбитая, безрадостная пыльная дорога. Расположив лица героев чуть 
выше горизонта на фоне светлого неба, автор создал впечатление, что персонажи своими мыслями, чувствами находятся 
еще дома, хотя они уже далеко от родной местности, на пыльной дороге... Вглядываясь в лица персонажей чувствуешь глу-
бину таланта художника, сумевшего передать многообразие настроений, чувств и характеров. Колорит картины спокойный, 
теплый, лучи садящегося солнца освещают и согревают героев. Общее психологическое состояние в картине кажется 
спокойным, но, тем не менее, чувствуешь тревогу в душах невольно сорванных с родных мест крестьян, брошенных в не-
известное будущее. Под стать общему состоянию в картине, автор изобразил одежду персонажей - неяркой, повседневно 
тусклой. На крестьянах традиционные украинские костюмы: на женщинах сорочки, керсетки, плахты. На мужчинах - сороч-
ки, простые из домотканой ткани брюки, подвязанные поясами, на головах широкополые шляпы, шапки. Хочется обратить 
внимание на то, что в данной работе детали одежды передают дыхание времени - на головах женщин уже нет традиционных 
головных уборов - очипок, на голове одного из мужчин автор изобразил фуражку, не свойственную национальному укра-
инскому костюму. Эти две, казалось бы незначительные детали говорят о влиянии моды города на национальные традиции 
в одежде. Одежда персонажей спокойных тонов, гармонично вписывается в общий колорит, и являясь деталью помогает 
создадь общий художественный образ картиы. 
Среди жанровых картин, в которых художники отводят костюму роль детали, на первый план выводя сюжетную линию, 
проанализируем две работы И.С. Ижакевича «В гости» и «Из гостей». Изображая на обоих полотнах одни и те же персо-
















идет в гости, и та же семья, но уже веселая - подвыпившие муж и жена, пританцовывая, под утро, идут домой по сюжету 
второй работы. Чувствуется трогательное отношение художника к маленькой девочке, на плечи которой во второй картине 
легла забота о младшем ребенке, о котором забыли веселые, захмелевшие родители. Художник не стремился в своих работах 
дать глубокие психологические портреты. С веселым украинским юмором, с легкой иронией и теплотой автор относится 
к своим персонажам. Анализируя эти работы с точки зрения композиции, можно обнаружить интересную особенность в 
расстановке фигур на плоскости. В обеих картинах динамичность композиции задана вертикальным расположением по-
лотна. На первой картине автор вписал фигуры в перевернутый треугольник: вверху двое взрослых, впереди девочка - такая 
композиция фигур задает дополнительный импульс движения персонажей к зрителю. В то время как на втором полотне 
автор вписывает фигуры в горизонтальный овал, тем самым, тормозя движение веселой компании, что соответствует со-
держанию – неторопливому движению семьи домой. Для нашего исследования эти работы интересны еще и тем, что на 
персонажах изображена традиционная зимняя украинская одежда - кожухи, на голове мужчины - каракулевая шапка, у 
жены - поверх очипка завязан платок. На картине «Из гостей» из-под распахнутого кожуха женщины мы видим сорочку с 
бусами, праздничную плахту, подпоясанную красивым поясом. Художник одевает свои персонажи со знанием традицион-
ного украинского костюма, однако в данных работах наряды являются только достоверными деталями интересного сюжета.
Выводы.
В результате проведенного анализа нами было выделено два основных типа мотива украинского костюма в живописи 
конца XIX - начала ХХ века: историко-этнографический и художественный.
В изображении национальной одежды мы выделяем следующие тенденции, которые характерны историко-
этнографическом и художественном типам:
- первый - историко-этнографический тип, для которого характерна максимально достоверная передача свойств наци-
онального костюма. Главная или одна из главных ролей в сюжетном, образном и композиционном решении картины этого 
типа, отведена костюму в целом, либо его отдельным деталям; 
- второй - художественный тип, для которого характерна поэтизация национального костюма в целом, обобщение обра-
за костюма без просисовки подробностей. Изображению мотива украинского костюма в создании художественного образа 
отводится роль вспомогательной детали.
Для художественного типа, характерна поэтизация национального костюма в целом, обобщение образа костюма без 
просисовки подробностей. Изображению мотива украинского костюма в создании художественного образа отводится роль 
вспомогательной детали. 
Художественный тип в изображении украинского костюма наиболее ярко проявляется в пейзаже и бытовом жанре.
Кроме этого исследование позволило сделать следующие выводы:
- для сюжетов, связанных с жизнью определенного региона Украины, особенно важные различия в композиции ан-
самбля костюма, специфические особенности отдельных элементов одежды. Все это помогает авторам раскрыть сюжет и 
добавляет достоверности работам;
- при создании художественного образа в историческом жанре этнографические и исторические знания ансамбля укра-
инской костюма определенной эпохи, их детальная прорисовка, несомненно, требования первостепенной важности для 
создания правдивого, реалистичного историко-художественного образа.
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КОНЦЕПТ «КУЛЬТУРА» 
КАК ФЕНОМЕН МИРОВЫХ КУЛЬТУРНЫХ УНИВЕРСАЛИЙ
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Доклад посвящен концепту «культура» в его историческом, смысловом и терминологическом многообразии у всех на-
родов мира. Подчеркивается, что культура является феноменом мировых культурных универсалий. В современный период 
в силу широкого распространения ценностей европейской культуры наряду с национальными определениями, широкое рас-
пространение приобретает латинский термин «культура». 
Ключевые слова: культура, пайдейя, ааа, вэнь хуа, ваби-саби, коло, утамадуни, таалума, мадениет, руханият.
The thesis is dedicated to the concept of culture in historical, semiotical and terminological diversity among the world’s nations. 
The underlining idea is that culture is a phenomenon of the world’s cultural universals. In contemporary period, due to wide 
dissemination of Western cultural values, the Latin term ‘culture’ comes to be more relevant and widely disseminated than ever. 
Keywords: culture, paideia, aaa, wan hua, wabi-sabi, colo, utumaduni, taaluma, madeniyet, ruhaniyat. 
Происхождение культуры. 
Выделение человека из животного мира, его приспособление к окружающей природной среде, а также создание, вос-
приятие, сохранение, воспроизводство и передача следующим поколениям материальных и духовных ценностей, - все это, 
независимо от места возникновения и проживания человека, формировало культуру. 
Культура существует абсолютно у всех народов, поскольку, когда человек впервые из природного материала создал ору-
дие для охоты или труда или каким-либо образом изменил природное пространство, окружающее его, он тем самым создал 
предмет культуры, имеющий социальную ценность. 
Становление пракультуры человечества проявлялось в формировании такой деятельности, которая основывалась не на 
биологических инстинктах, а на «целеустремленном сознании» (термин П. Тейяр де Шардена), а формирование социаль-
ности и коллективных форм жизнедеятельности сопровождалось интенсивным обращением информации – звуковой, вер-
бальной, визуальной и ольфакторной. Активное речевое общение, возможность выбора, создание символических систем, 
стандартов и норм поведения, взаимодействие с другими людьми, возникновение общественных и брачных отношений, 
коллективная деятельность, разделение труда, развитие творчества, навыков и умений, – все эти универсальные характери-
стики определяют особенности культурогенеза и формирования пракультуры.
Понятие «культура». 
Понятие «культура» латинского происхождения, возникло в эпоху античности и первоначально обозначало «взращи-
вать, возделывать землю, заниматься земледелием» (от латинского - colo, colere). 
В широком смысле слова «сultura», начиная с древних эллинов и римлян, понималась как забота, направленная на об-
лагораживание жизни; воспитание, образование, развитие; поклонение, почитание. Общий корень «культ» слова «культура» 
имеется во всех европейских языках (ср. англ. и фр. «culture», нем. «die Kultur»), поэтому во всей европейской цивилизации 
происхождение культуры ассоциировано с культом и ритуалом.
Именно в Европе происходит вычленение понятия культуры из терминологии повседневности, приобретая категориаль-
ную самостоятельность и закрепленность. Понятие «культура» является центральной категорией европейской философии, 
становясь индикатором исторического развития того или иного общества.
По мнению европейских философов, культура распространялась, прежде всего, в Европе; в этих же границах рассматривался 
и эталон культурного развития других народов. Соответственно этому, культурой считалось все то, что соотносилось с европей-
ским мировосприятием, особенностями деятельности и творчеством, а все иное, другое, что не соответствовало этому эталону, 
называлось варварством. Известный теоретик культуры В. Межуев пишет: «Самим философам могло казаться, что в «идее куль-
туры» они ухватывают действительно всеобщие (базисные) условия культурного бытия человека, значимые для любого исто-
рического времени и пространства, на деле же они возводили во всеобщность нормы и ценности, имеющие значение лишь для 
европейца, судили о культуре в целом исключительно по ее европейской мерке. По существу классическая философия в своем 
понимании культуры стояла на позициях культурного европоцентризма, исходившего из признания безусловного превосходства 
европейской культуры над всеми остальными (которые и культурами даже не считались)» [1].
Однако сегодня современной наукой признан непреложный факт всемирного исторического развития, основанного на 
многообразии цивилизаций и культур. И в этой связи следует признать, что географические и расовые различия, разнообра-
зие исторических судеб каждого народа, и, соответственно, способов осмысления окружающей действительности, деятель-
ности и творчества человека обуславливает и разнообразие определения понятия «культура» у разных народов. Рассмотрим 
лишь некоторые из них.
Пайдея. 
В Древней Греции близкой к термину «культура» являлась категория философии «пайдейя» (Сократ и Платон), которая 
была связана с понятием «образование» как определенного способа воздействия и изменения природы человека. Пайдейя 
выступала как система воспитания античного грека путем его «культивации», что, по-видимому, было связано с термином 
«культура». 
Культивация природы человека обусловило то, что пайдейя как целостная система образования и воспитания, включала 
в себя философию, медицину, военное и мусические искусства, мораль и этос, гимнастические упражнения, эрос. Будучи 
осмыслена как государственная категория, именно пайдейя формировала идеальное государство, в котором воспитатель об-
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Примечательно, что в «Государстве» Платона пайдейя включала в себя расовый отбор, который, по мнению мыслителя, 
должен стать частью политической жизни греков, а частная жизнь человека должна быть подчинена идее отбора создать 
новую элиту — носителей наивысшей арете [2].
Ааа. 
В арабском языке термины культура (ثَقَافَةٌ), и цивилизация (حَضَارَةٌ) звучат одинаково - как «ааа» [3]. Представля-
ется, что такое совпадение – далеко не случайно, оно отражает важнейшую историческую миссию народов Ближнего Вос-
тока, поскольку именно здесь человечество обрело свою цивилизационную ипостась. И если просвещенная Европа говорит 
о цивилизации как высшей форме культуры (Л.Морган, О.Шпенглер, А.Тойбни, С.Хантингтон), то на Ближнем Востоке 
цивилизация и культура – едины.
Вэнь хуа. 
В Китае термин «культура» переводится как ???  (вэнь хуа), что означает «изменение узора». В отличие от европейского 
осмысления термина «культура», связанного с земледелием, культом и ритуалом, китайская и, воспринявшая от нее многие 
особенности, японская культура, иероглифичны, поэтому для них именно иероглиф (узор) выступает основным средством 
сохранения информации и ее передачи. Иероглиф обусловил особенности многих видов искусства – не только каллиграфии, 
но и живописи и поэзии [4]. 
Термин вэнь хуа является также определением для образования, археологических культур («Яншао вэньхуа» - археоло-
гическая культура Яншао) и артефактов («вэнь-у» - «вещи — знаки»). 
Важной его смысловой составляющей является иероглиф??«вэнь», изображающий знак на теле человека, что выражает 
суть человека, его способность «создавать знаки и оперировать ими», обозначая тем самым основную особенность китай-
ской и японской культуры - ее знаково-символическую сущность [5].
Другой составляющей этого термина является иероглиф ?? «хуа», изображающий двух людей, стоящих спиной друг к 
другу, причем второй – вверх головой. В китайском языке этот иероглиф воплощает в себе множественность смыслов, свя-
занных с превращением, позитивным изменением и развитием. К другим смысловым оттенкам этого иероглифа относятся 
следующие значения: «перевари ваться (о пище); усваиваться (о зна ниях); та ять, растворяться; испаряться, улетучиваться; 
сгорать; исчезать; умирать; перерождаться, переходить из одной формы в другую; гримироваться, маскироваться, подделы-
ваться; приобщать к культуре; воспитывать, просвещать, обрабатывать, учить; сжигать; растоплять, плавить; творить, соз-
давать; по рождать; формировать; ме нять (обличье, платье); рядиться (гри мироваться) под; подделываться под; подражать; 
просвещение, обучение; благодетельное влияние; культура (обычно: китай ская); нравы, обы чаи» [6].
Ваби-саби. 
Ваби-саби - японский термин, воплощающий в себе буддийские идеалы средневековой культуры. Возникший в рамках 
отшельнической традиции, этот термин состоит из двух элементов – ваби и саби. 
Ваби в своей первоначальной средневековой форме выражало категории одиночества и печали, но применительно к 
хайку или садо (чайная церемония) сулило покой, освобождение, чистоту помыслов [7]. В современном значении ваби 
обозначает эстетические и моральные нормы и правила; простой, строгий тип красоты; созерцательное, безмятежное от-
влеченное восприятие действительности; наслаждение спокойствием, праздной жизнью, свободной от мирских забот [8].
Понятие саби также выражало средневековую эстетику, выражающую прелести одиночества, смирения, безмятежности 
и старости; покорность, скромность, нечто сделанное со вкусом [9]. 
В эволюции термина ваби-саби большое значение приобретают буддийская концепция му (небытие, пустота, ничто), со-
гласно которой «Все существует в пустоте: цветы, луна на небе, прекрасный пейзаж». Эта особенность японской культуры 
может быть проиллюстрирована стихотворением Фудзивара-но Тэйка (Садаиэ), в котором раскрывается суть связи между 
му и ваби-саби:
Когда я смотрю вдаль, 
Я не вижу ни цветков вишни, 
Ни пестрых листьев, 
Только убогую лачугу на берегу
В сумерках наступающей осенней ночи [10].
Это стихотворение в поэтической форме раскрывает суть термина ваби-саби, воплощающего в себе японские идеалы 
красоты, объединяющие простоту и утонченность, эстетические нормы и представления. Эта особенность японской куль-
туры, раскрывающаяся через концепцию красоты, ощущаемой в сознании, внутреннем созерцании, проявляется во многих 
сферах жизни и видах искусств японцев: в их единстве с природой, аскетизме, простоте убранства, в чайной церемонии, 
организации окружающего пространства – с непременной ландшафтной составляющей и аранжировкой цветов, в каллигра-
фии, поэзии, образовании и воспитании и многом другом.
Коло. 
В старославянском языке понятие «коло» («культура») восходило к двум основным образам:
1 - Свет Истины Всевышнего, Правда; Жизнь по правилам, установленная ПРАВЬЮ, Богами («Культура» - Культ: по-
читание, следование чему-либо, Ра: свет истины Всевышнего, правда, отсюда «Культура» - почитание правды, следование 
правилам). 
2 - Движение по кругу или Постоянство («Культура» - «Коло»: круг, Тор: движение). Поэтому культура для древних 
славян связывалась с доступом носителей культуры к первоначальному Образу, Эталону и его способностью передавать 
этот Образ без искажений [11]. 
Утамадуни, таалума.
У многих африканских народов, говорящих на суахили, существует термин utamaduni (tamaduni), соединяющий в еди-
ное целое культуру и утонченность, изысканность. Данный термин в своей смысловой основе соотносится с национальной 
культурой (utamaduni wa taifa) и культурным наследием (urithi wa utamaduni), которые воспринимаются многими африкан-
скими народами как суть утонченного и изысканного [12]. 
Другой распространенный термин у африканских народов – taaluma. Представляется, что этот термин - более позднего 
происхождения, поскольку объединяет в себе культуру, учение, обучение, просвещение, науку, область знания, профессию, 
учебное и научное заведение [13].
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Мəдениет и руханият. 
В казахском языке близкий термину «культура» существует термин «мəдениет», который охватывает самые разные 
смысловые пласты: 
 • личностные (жоғары мəдениетті адам - человек высокой культуры);
 • межличностные (адами қарым-қатынастар өнегесі - культура человеческих отношений);
 • временные (мəдениет тарихы - история культуры, бергі мəдениет - культура поздней эпохи); 
 • институциональные (мəдениет үйі - дом культуры, мəдениет жəне демалыс саябағы - парк культуры и отдыха); 
 • производственные (еңбек мəдениеті - культура труда, өндіріс мəдениеті - культура производства, жұмыс мəдениеті 
- культура работы); 
 • речевые (тіл мəдениеті - культура языка, оқу мəдениеті - культура чтения).
Что касается культуры земледелия и физической культуры, то, в казахской этимологии, номадической по своему проис-
хождению, в отличие от оседлой европейской, объединяющей их в одно смысловое значение с термином «культура», они 
обозначаются другими терминами - дақыл, өсімдік (дəнді дақылдар - зерновые культуры, мақта дақылы - культура хлопка) 
и дене шынықтыру - физическая культура [14].  
В казахской культуре распространен еще один термин, в смысловом отношении дополняющий термин «мəдениет», - 
«руханият». Произошедший от арабского روحانية, этот термин обозначает духовность [15]. Отличительной особенностью 
этого термина является распространение духовного начала на материальный овеществленный мир.
Термин «культура» в современном социогуманитарном знании. 
Приведенный анализ концепта «культура» свидетельствует о его терминологическом и смысловом разнообразии у мно-
гих народов мира. Однако в современном мире во многих внеевропейских культурах, наряду с традиционными националь-
ными терминами, широкое распространение получил термин «культура» в латинском виде. Во многом это связано с рас-
ширившимся универсализмом во всех сферах жизни, тотальным воздействием глобализации и европейской цивилизации. 
При этом, став в процессе интеграции культур универсальным понятием, данный феномен, несмотря на принятие его 
азиатскими, ближневосточными и африканскими народами, отражает в большей мере европейский тип культуры, воспри-
нятый этими народами. Что касается азиатских народов, то, как показал анализ, культура каждого народа породила мно-
жество терминологических обозначений, раскрывающих национальные особенности той или иной культуры. Тем самым, 
существование и широкое распространение европейского термина «культура» одновременно с аналогичными азиатскими 
терминами раскрывает динамику евразийской бикультуры и свойственного ей двумирья [16]. 
В современном социогуманитарном знании термин «культура» имеет свыше 160 определений, выступая в единстве трех 
основных аспектов: способов социокультурной деятельности человека, результатов этой деятельности и степени развито-
сти личности [17].
Сферы социокультурной деятельности: экономическая, политическая, художественная, религиозная, научная, нрав-
ственная, правовая, технико-промышленная, коммуникативная, экологическая и др.
Результаты человеческой деятельности включают специализированные области культуры (экономическая культура, по-
литическая культура, правовая культура, философская культура, научно-техническая культура, художественная культура и 
др.) и культуру повседневности (домашнее хозяйство, нравы и обычаи, мораль, обыденное мировоззрение, практические 
технологии, обыденная эстетика и др.).
Культура состоит из материальной культуры (мир вещей, предметов, созданных трудом человека) и нематериальной, или 
духовной, культуры (нормы, правила, законы, ценности, ритуалы, символы, мифы, знания, идеи, обычаи, традиции, язык).
Основные определения понятия «культура»:
 • Культура – это «исторически определённый уровень развития общества и человека, выраженный в типах и формах 
организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях» (Большая со-
ветская энциклопедия).
 • Культура – это «общий объём творчества человечества» (Даниил Андреев).
 • Культура – это «продукт играющего человека» (Й. Хёйзинга).
 • Культура – это «совокупность генетически ненаследуемой информации в области поведения человека» (Ю. Лотман).
 • Культура – это «иерархическая система приспособлений и устройств для отслеживания параметров среды» 
(Э.О. Уилсон).
 • Культура – это «Природа — возделанная духом человеческим» (Велланский Д.М.).
 • Культура связана с культом, она из религиозного культа развивается (Бердяев Н.А.).
Универсальные характеристики и свойства концепта «культура».
Развитие универсальных свойств и характеристик культуры исходит как из пракультуры, так и из процессов миграции 
и межкультурных взаимодействий. Культура, аналогично картине скрещивания гаплогрупп, имеет генетически разнообраз-
ный состав. Точно так же, как общий состав ДНК любого народа может иметь набор гаплогрупп, характерных для многих 
других народов, культура каждого народа включает в себя характеристики, особенности, ценности и способы функциони-
рования многих народов мира.
Межкультурные взаимодействия могут возникать разными способами и быть результатом многообразных причин: ми-
грации населения, вхождения в суперэтническую целостность, создания и распада мировых и локальных цивилизаций, 
изменения государственных границ, взаимодействия культур, ассимиляции и пр. В результате, несмотря на наличие циви-
лизационных и этнических характеристик, отражающих идентичность и особенности той или иной культуры, в процессе 
взаимодействия культурой-реципиентом принимаются в чистом виде либо адаптируются те или иные особенности или цен-
ности культур–доноров. Все это свидетельствует об отсутствии абсолютной идентичности и эндогенности культур народов 
всего мира.
В современный период наблюдаются кардинальные изменения в сфере глобальных политических и экономических про-
цессов, происходит увеличение мобильности населения, расового и этнического взаимодействия, диалогичности во всех 
сферах бытия и человеческой деятельности. 
В силу широкого распространения информационных, телекоммуникационных, разнообразных технических средств свя-
зи, несмотря на постулирование сохранения идентичности и культурного наследия, наблюдается высокий уровень полифо-
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и в повышении ценности информации, увеличении интенсивности ее обращения в контексте всей мировой цивилизации, 
развитии диалогичности монолога и монологичности диалога в сфере культуры, взаимодействии вербальных и невербаль-
ных средств общения, полифонии языков искусств и их бурной модификации.
Выводы.
1. Концепт «культура» отражает полноту исторического, лингвистического, географического и семантического разноо-
бразия.
2. Наличие культуры у всех народов мира свидетельствует о его принадлежности к мировым культурным универсалиям. 
3. Единые характеристики концепта «культура» у многих народов мира, также как и ее феноменологических составля-
ющих, обусловлены как особенностями пракультуры, так и широкомасштабными миграционными процессами и межкуль-
турными коммуникациями. 
4. Общность культуры в современный период усиливается в силу глобальных политических и экономических процес-
сов, интенсивности миграций населения, языковых контактов и межкультурного диалога, а также инновационных комму-
никативных технологий, опирающихся не только на национальные, но и на искусственные языки.
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В статье исследуются портреты кинодеятелей, созданные мастерами изобразительного искусства Узбекистана во 
второй половине ХХ века. Портреты изучаются в аспекте культурологической и искусствоведческой науки. Эти портре-
ты, являясь духовно-материальными ценностями, отражают в себе своё время и занимают видное место в изобразитель-
ном искусстве Узбекистана.
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The article analyzes portraits of fi lm-makers, created by Fine Art professionals of the Republic of Uzbekistan in the second half 
of the XXth century. Portraits are studied in the aspect of cultural and art science, and therefore, refl ection of their own period place 
a prominent role on the basis of spiritual and material values in the Fine Art of the Republic of Uzbekistan.
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Портреты исторических лиц – крупнейших кинодеятелей Узбекистана, были созданы мастерами изобразительного 
искусства во второй половине ХХ века. Это время характеризируется вспышкой интереса к людям различных профессий, 
появилось доверие к их созидательным силам, и искусство портрета заняло одно из главных мест в изобразительном 
искусстве Узбекистана. 
Такие ценностные ориентиры, как забота о народе, верность и любовь к Родине, приверженность к вечным истинам, 
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мечта о справедливом обществе и следование за мечтой в своих лучших произведениях, было принципом творчества таких 
известных художниках, как: Рахим Ахмедов, Баходыр Джалалов, Алишер Мирзаев и многих других в 70-80-е годы, которые 
были воспитаны в лучших традициях узбекских и европейских художественных, образовательных школ. 
Портрет кинорежиссёра Камила Ярматова (1903-1978 гг.), который был создан художником Баходыром Джалаловым в 
1975 году, вскоре после приезда в город Ташкент, по окончанию учёбы в художественном институте имени И.Е. Репина, в 
городе Ленинграде. Портрет хранится в Государственном музее искусств Республики Узбекистан. Кинорежиссёр Камиль 
Ярматов, родился 1 мая 1903 года в городе Канибадам на юге Ферганской долины. Окончил режиссёрский факультет ГИКа 
(1931 г).
«Жизнь Камиля Ярматова, могучего и красивого человека была интересной и яркой! Казалось, судьба его скла-
дывалась удачно. Но каждая удача таила в себе новые препятствия, преодолевая которые, Камиль Ярматов как ис-
тинный боец снова рвался в атаку… В 19 лет впервые увидел кино, влюбился в него окончательно и бесповоротно. 
Уже в молодые годы снялся в первых фильмах «Узбекгоскино», стал ведущим кинорежиссёром Узбекистана и од-
ним из основоположников художественного кино Средней Азии» [1. Эл. рес.]. Кинорежиссёр, сценарист, Народный 
артист Узбекистана, снял более двадцати фильм, многие из них вошли в золотой фонд узбекского киноискусства: 
«Друзья встречаются вновь», «Алишер Навои», «Авиценна», «Одна среди людей» - о поэтессе Нодирабегим и другие. 
Фильм Ярматова «Поэма двух сердец» в 1968 году принесла ему высшую награду кинофестиваля «Золотую Ансару» 
в Пномпене (Камбоджа) [2. Эл. рес.].
Создание портрета Камиля Ярматова, было большим событием в культурной жизни общества города Ташкента. На-
писанная на большом формате полотна, относительно портретов других художников, которые писались в сравнительно 
не больших холстах, фигура кинорежиссёра выглядела монументальной, внушительной, однако не исключающей изя-
щества движения портретируемого. У старейшего кинорежиссёра Узбекистана, на портрете характерная для него поза. 
Он сидит, заложив ногу на ногу, левая рука на колени, а правой рукой облокотился на спинку кресла – качалки, держа 
сигарету в пальцах. Рядом с ним софит, который освещает фигуры актёров в кадрах будущего фильма. Вся тональность 
картины светлая, тёплая и только рубашка выглядывающая, из-под белого костюма написана в тёмно-холодном цвете. 
Вес облик кинорежиссёра изыскан. Коротко постриженные белоснежные волосы, гладко зачесаны назад. Густые брови 
слегка нахмурены. Глаза смотрят оценивающе на происходящее перед ним. Камил Ярматов давал указания, советы, 
словом режиссировал сцены. Авторитет его был непререкаем. Высказанные им замечания, принималось целиком и 
полностью коллективом съёмочной группы. И, тем не менее, он писал в своей книге воспоминаний: - «Есть такое 
понятие: главная книга. Главное произведение – недостижимо, оно всегда реет впереди. Ибо художник не смог бы 
жить, если б у него отняли надежду, что создать лучшее творение, ему ещё предстоит. Просматривая время от времени 
«Алишера Навои» в последние годы, я вижу в нём и недостатки, и промахи, и несовершенство отдельных сюжетных 
линий. И всё-таки, и всё-таки… Каждый творец в состоянии трезво взглянуть на то, что он уже сделал и отдал людям. 
Своим коронным фильмом я с уверенностью считаю «Алишера Навои». В последующих картинах мне ни разу пока не 
удавалось подняться с ним вровень» [3. Эл. рес.]. 
«В 1976 году, когда Ярматов заканчивал в Хорезме съёмки картины «Далёкие близкие годы» в Узбекистан приехал 
режиссёр Микеланджело Антониони, один из ярких представителей итальянского неореализма. Он искал интересную 
натуру для своего нового фильма. Ярматов пригласил коллегу на съёмки одного из эпизодов в Каланджик, что в пятидесяти 
километрах от Ургенча. 
Антониони бодро и энергично лазал по полуразрушенным крепостным стенам, внимательно осматривал окрестности, 
живо интересовался техникой, знакомился с местными жителями. Пришло время расставания двух режиссёров. Ярматов 
и Антониони сидели в Ургенчском аэропорту, в ожидании рейса самолёта. Итальянский гость, вопреки жаре, не снимал 
подаренную ему огромную джурдурму – хорезмскую шапку из бараньей шкуры. На прощание Ярматов крепко обнял своего 
нового друга и признался:
— Я счастлив, что на старости лет смог лично познакомиться с выдающимся режиссёром современности. Антониони в 
ответ с нескрываемой гордостью ответил:
— Я счастлив, что познакомился с таким мудрым художником, как вы, синьор Камиль» [4. Эл. рес.]. 
 «К. Ярматов – был действительно мудрый, выдающийся кинорежиссёр, о чём свидетельствуют снятые им киноленты, 
которые ещё много лет будут приносить радость общения с этим талантливым человеком и новое поколение познакомится 
с его творчеством» [5. Эл. рес.]. Его репутация крупного, авторитетного кинорежиссёра, была заслужена им всей его 
деятельностью в узбекском кинематографе, которому он посвятил свою жизнь.
Десять лет спустя, в 1984-85 году, мастер изобразительного искусства Баходыр Джалалов, создал портрет «Кино-
документалист Малик Каюмов (1912-2010 гг.)». Портрет хранится, в Государственном музее искусств Республики Уз-
бекистан. Творчество Малика Каюмова, привлекло внимание художника, и дал импульс ему для создания творческого 
произведения. В своём портрете «Кинодокументалист Малик Каюмов», он мастерски раскрыл характер этого великого 
творца, запечатлевшего в своих знаменитых документальных кинолентах многие страницы истории, культуры и 
искусства Узбекистана. 
Кинодокументалист Малик Каюмов родился 22-го апреля в 1912 году в городе Ташкенте. Является великим 
представителем узбекского документального киноискусства. В 1930-1932 годах Малик Каюмов окончил ВГИК и начал 
работать помощником кинооператора на Ташкентской кинофабрике «Шарк юлдузи». Он был участником съёмок первых 
документальных и художественных фильмов, созданных в Узбекистане. 
«Талантливый кинооператор снял более двухсот документальных и научно популярных фильмов, прославив миру 
историю, культуру и искусство узбекского народа, основав узбекский документальный кино, обогатил узбекское 
киноискусство редкими произведениями, создав школу в этом направлении. Таковы его документальные фильмы, 
отражающие важнейшие исторические события в общественно-политической жизни страны, неповторимую природу 
Узбекистана, богатую историю, национальные традиции и высокие качества. 
Им сняты такие документальные фильмы, как: “Город четырёх ворот”, “Приезжайте к нам в Узбекистан”, “Самарканд 
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всегда со мной”, “Узбекский атлас”, «Кинофестиваль мира и дружбы», «Путешествие по Узбекистану», «Ташкент – город 
мира», «Ташкент, землетрясение», «Жизнь, посвящённая искусству», «Искусство Узбекистана», «На востоке есть такие 
щедрые личности» стали весомым вкладом в развитие нашего национального киноискусства» [6. Эл. рес.]. 
«Малик Каюмович Каюмов… был легендой, даже в какой-то мере, символом той эпохи, того времени. И, одновременно, 
он был и ярким представителем той самой эпохи. И Его время не могло не оставить отпечатка на его характере, привычках. 
Как человек с необычно мощной харизмой, он был словно соткан из противоречий… Малик Каюмович был от природы 
мудр. И одновременно, обладал большим чувством юмора. У него было обострённое чувство сострадания к другим… Очень 
трепетно относился к обычаям и традициям нашего народа. Он не мог терпеть, если нарушалось почитание взрослых людей, 
если с недостаточным вниманием относились к детям… Благодаря профессии документалиста, Каюмов знал очень многих, 
и его многие знали. Помнил по именам знаменитых передовиков: хлопкоробов, простых мирабов, остроумных аскиябозов, 
архитекторов, строивших новый Ташкент, известных актёров, музыкантов. Его очень любили художники, молодые и не 
очень. Когда была построена новая киностудия документальных фильмов, они подарили множество замечательных картин» 
[7. Эл. рес.]. 
На портрете мастер - патриарх узбекского документального киноискусства сидит, свободно откинувшись на спинку 
дивана, заложив ноги на ногу, погружённый в свои мысли. С портрета глядит лицо известного кинодокументалиста, с 
лёгкой, грустной усмешкой на устах, со взглядом выражающим его острый ум, который привык безостановочно трудится. 
Он похож на себя, каким его знали родные, коллеги, друзья и ученики. Его характер передан точно. Во взгляде читается 
раздумье. 
Вся его внешность выражает достоинство человека, хорошо потрудившегося в жизни и достигшего высокого 
профессионального мастерства. В портрете всё согласовано. Одет он в костюм цвета небесной лазури, который контрастирует 
с тёплым, написанным в золотистых цветах, лицом. Серебристые волосы зачёсаны назад, открывая широкий лоб мыслителя. 
Ворот светло-сиреневой рубашки, наглухо закрывает шею. На костюме, на рубашке, на серых брюках, на всех сгибах тела, 
прописаны складки, которые выявляют пластику движения мастера. Женщины в парандже, идущие по диагонали нижнего 
левого угла, тоже подчёркивают это движение. 
Малик Каюмов написан на фоне пространства, где светлое безбрежное небо соприкасается слегка, акварельно 
написанной, землёй. Вдалеке, за мастером видна фигура кинооператора, снимающего фильм. Видимо, в этой фигуре, 
художник хотел показать символ труда кинодокументалиста в киноискусстве. Он говорил: - «Что остается в жизни? Яркие, 
будоражущие нашу память воспоминания, звуки, картинки, краски, смех, лица...» [8. Эл. рес.]. 
Светлая память о талантливом деятеле искусства, скромном человеке, заботливом наставнике, кинодокументалисте 
Малике Каюмове, навсегда сохранится в сердце нашего народа. Художник Баходыр Джалалов с большим профессиональным 
мастерством и любовью изобразил личности Камила Ярматова и Абдумалика Каюмова. Он талантливо запечатлел образы 
корифеев киноискусства Узбекистана в своих произведениях. 
Мастер изобразительного искусства Рахим Ахмедов по праву считается одним из основоположников современной, 
художественной школы Узбекистана. Многие видные узбекские художники сложились, как творческие личности, с его 
участия и поддержки. Он был примером для многочисленных учеников, каким должна быть творческая личность. В 1986 
году, художником была создана портрет-картина Народного артиста Республики Узбекистан, кинорежиссёра, одного из 
выдающихся представителей кинематографии, не только нашей страны, но и мира, Шухрата Аббасова, хранящегося в 
Дирекции Художественных Выставок. 
«Вот что про него сказал один из гениев мирового кино – Александр Ромм: «Я буду всегда удивляться героизму 
Аббасова, его глубокой эрудиции и разнообразию художественного клада» [9. Эл. рес.]. Он не только крупнейший 
представитель национальной кинематографии, но и человек, который уверенно и последовательно шёл в своём 
творчестве от выражения национальных идей, к общечеловеческому отображению мира. Шухрат Аббасов с неизбывной 
страстью познания вобрал в свою память, в свою душу, опыт лучших достижений культур иных народов. «Кинорежиссёр 
Аббасов Шухрат Салихович родился 16 января 1931 года в городе Коканде, Ферганской области Узбекистана… 
Окончил высшие режиссёрские курсы при «Мосфильме» (1958 г). С 1959 года режиссёр киностудии «Узбекфильм» 
[10. Эл. рес.]. Снял более одиннадцати фильмов: «Об этом говорит вся махалля. (1960 г)», «Ты не сирота. (1962 г)», 
«Ташкент - город хлебный. (1967 г)», «Абу Райхан Беруни. (1974 г)», «Озорник. (совместно с А. Наумовым в 1977 г)», 
«Отчие долины. (1997 г)» и другие. 
Творчество узбекского мастера, который со смелостью и виртуозным совершенством использовал в своих фильмах 
достижения кинематографического искусства новых времён, зазвучало в 70-80 годы на весь мир. Оно привлекло и 
покорило сердца множества людей не только своей художественной силой и правдивостью фильмов созданных им, 
но и неповторимой характерностью своего национального звучания и прежде всего, страстной, солнечной энергией 
оптимистического взгляда на жизнь, заключённого в них. И именно, это искусство кинорежиссёра Шухрата Аббасова, 
притянуло внимания большого мастера изобразительного искусства Рахима Ахмедова. Не случайно был создан этот 
портрет. Он должен был быть написанным. Портрет создан на прямоугольном подрамнике, по горизонтали. На алой, 
с вкраплениями малинового цвета подушке, на бархатной, полуовальной формы спинке широкого кресла, свободно 
откинувшись, восседает сам кинорежиссёр. 
Светлый фон на портрете тёплого, зеленоватого цвета. На нём прекрасно смотрится плотным силуэтом, выразительно 
написанная в профиль, голова артиста. Глаза смотрят на собеседника, который невидим зрителю, задумчиво и строго. 
Пальцы на кисти рук сложены в указующем жесте. «Критика Шухрата Аббасова, к слову, – всегда конструктивна, точ-
на и профессиональна. И при всём этом у него редчайшая самоирония и крепкий по форме и «умный» по содержанию 
юмор!» [11. Эл. рес.]. Атласная, сложно написанная в цвете весенней зелени, с бликами на складках занавесь, хорошо 
контрастирует с белоснежным рукавом рубашки и с красной спинкой кресла. Красиво написаны жилет и брюки, их чёрные, 
бархатистые цвета выписаны костью жжённой с примесью золотистой охры, смотрятся цельным пятном на поверхности 
кресла, подчёркивая изысканное движение фигуры артиста. 
Чувствуется большая, профессиональная школа художника, дар колориста от бога. Смелый и последовательный в своих 
новациях, Рахим Ахмедов сумел на своём полотне передать сгусток красоты природы человека, воплощавшего лучшие 
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черты и качества – характер своего современника эпохи 90-х годов прошлого столетия. Кинорежиссёр создал многое в 
кинематографии и воспитал целую плеяду талантливых личностей: артистов, режиссёров, сценаристов – людей, которые 
следовали и следуют за ним без оговорок. 
«Наверное, кроме всего вышеперечисленного то, что Шухрат Салихович никогда не позволял и не позволяет своей 
душе лениться, ни своей, ни душам тех, кто находится рядом – работать, переживать, искать ежедневно и ежеминутно» 
[12. Эл. рес.]. Портрет не только полнокровно отразил личность Шухрата Аббасова, но и стал памятником в изобразитель-
ном искусстве Узбекистана, таланту и труду большого мастера – художнику Рахиму Ахмедову. Вся его жизнь, наполненная 
общественным, творческим и педагогическим трудом была направлена на служение своей стране. Когда мы вспоминаем о 
его творчестве, перед нашими глазами предстают образы его многочисленных полотен – сынов и дочерей нашего народа. 
Одним из интересных, творческих работ 90-х годов, является портрет Заслуженного художника Узбекистана, 
постановщика фильмов Эмонуэля Калантарова, который был написан в 1982 году художником Алишером Мирзаевым, в 
первое десятилетие своей творческой деятельности, после окончания художественного института имени В.И. Сурикова в 
Москве. Портрет хранится в Дирекции Художественных Выставок. 
«Кино художник-постановщик Эмонуэль Калантаров (1932-1984 гг.), родился в городе Самарканде. Окончил 
художественный факультет ВГИКа по специальности художника кино (1959 г). После окончания института работал 
художником-постановщиком на киностудии «Узбекфильм». Он поставил более 25 художественных фильмов - «Звезда 
Улугбека». (1964 г)», «Ташкент-город хлебный». (1968 г)», «Абу Райхон Беруни. (1974 г)», «Приключения Али-Бабы и 
сорока разбойников. (1979 г)», «Юность гения. (1982 г)» и другие» [13. Эл. рес.]. 
В узбекском изобразительном искусстве этот портрет – картина, по своим особенностям во многом был новаторским. 
В тоже время она вполне согласуется с основными требованиями станкового портрета, в границах этих рамок. Многое 
изменилось с тех пор, по сравнению с прошлыми требованиями создания портретов. Но это – не разрыв с классической 
традицией создания произведений изобразительного искусства, а логическое и последовательное её развитие декоративно-
плоскостным языком.
 «Интерес Алишера Мирзаева к древнему культурному наследию, а также яркие впечатления детства, прошедшего 
в Ташкенте в старом городе, густонасыщенном ярким колоритом красок, подтолкнули его к созданию своеобразных 
картин. Плоскостной характер восточных миниатюр, палитра красок народного декоративного искусства и определённая 
ритмическая закономерность способствовали тому, что автор создавал на полотне сложную много сюжетную композицию, 
вместившую большое пространство, усилив, с ритмической точки зрения, конкретный архитектурный вид... 
Заметно, влияние на художника национального художественного наследия, народного прикладного искусства и 
классической миниатюры. В произведениях народного искусства, живописец открыл для себя совершенно новый мир, 
изумительный по сочетанию цвета, композиции, мелодии, выделяющийся гармонией и красотой игры образных форм, что 
изначально было близко художнику по духу», – отмечает доктор искусствоведения Камола Акилова. А. Мирзаев очень рано 
открыл для себя лишь ему свойственное национальное направление, изучая мировое наследие, искал в своём творчестве 
путь к выражению национального» [14. Эл. рес.]. 
Исходя из вышесказанного, можно провести аналогию между портретом Эмонуэля Калантарова и ранее написанным 
портретом работы известного, русского художника П. Кончаловского «Портрет знаменитого театрального режиссёра 
В.Э. Мейерхольда», написанного в 1938 году. Сюзане, на фоне портрета Эмонуэля Калантарова, орнаментированный, 
восточный ковёр на полу, придаёт полотну декоративное богатство и законченность, обладая глубоким символическим 
значением. Это – Родина, место жизни, источник красоты, вечно молодая земля, хотя к ней понятие возраста не приемлемо. 
Герои этих двух произведений, известных своим творчеством в странах, где они созидали, переданы в характере точно. 
Хорошо раскрыт их внутренний, духовный мир. Они изображены в том возрасте, когда человек находится на перепутье в 
этом противоречивом мире. Портрет Всеволода Мейерхольда отражает образ человека усталого, переживающего трудную 
пору жизни. Во всей его позе, одновременно небрежной и напряжённой, чувствуется тревога и печаль. 
На портрете «Эмонуэль Калантаров», кино художник удобно расположился на широком, мягком диване, заложив 
ногу на ногу. Он с интересом наблюдает за процессом творческой работы над портретом. Картина написана в ярких, 
декоративных цветах и производит чувства праздничности. Силуэт фигуры, портретируемого кино художника, окружён 
буйством красочных сочетаний и переплетением узоров орнамента. Это направляет наши мысли на воспоминания о силе 
воображения кино художника и его творческой фантазии. 
Автор этой картины – мастер изобразительного искусства Алишер Мирзаев является творческой личностью, который 
в течение десятки лет своей деятельности добивался глубокого, точного соответствия пластического языка форм и 
колорита своего искусства с духом времени. Художник стремился, во все периоды своего творчества найти для своих 
полотен национальный, живописный стиль, который был бы его инструментом для воплощения чувств, мысли и отражал 
бы его мировоззрение. Он вглядывается в окружающий мир не как созерцатель, а как созидатель – человек сильной и 
целеустремлённой воли.  
Подводя итоги можно сказать, глубокие знания сути и содержания исторических событий в стране, позволило поставить 
художникам этого периода, благородные цели и задачи полнокровного создания в своих произведениях образов героев - 
своих современников. 
Что подвигло их к написанию этих произведений? Какими мотивами они руководствовались? Решение вопросов и 
поиски ответов на них, заключается в содержание самих этих произведений, в портретах личностей, отражённых в них. 
От Рахима Ахмедова, Баходыра Джалалова и Алишера Мирзаева потребовалось умения дать пластическую, законченную 
картину современности. Через образы своих героев, они отразили сложное содержание своего времени. Общественные 
позиции мастеров изобразительного искусства Узбекистана и связанные с ними концепции сущности творчества, и её 
эстетические и моральные идеалы, и представления о прекрасном, о духовном прогрессе и отборе стилевых принципов в 
этих произведениях, состоялись!
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The article presents a brief exposition of research directions on the example of mechanics. The history of mechanics is seen as a 
science that plays a signifi cant role in scientifi c, technical and industrial progress and is a typical example of establishing the laws 
of such development at its dynamic stages.
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One of the new themes of scientifi c discussions is the epistemological aspects of technological knowledge, the nature of the 
interaction of fundamental science and technology in a post-industrial society. The focus of modern technology research is shifting 
from the consideration of technology itself to the process of its interaction with society.
A special place in these studies is occupied by the periods of scientifi c and technological revolutions: fi rst of all, the formation 
of engineering and experimental mathematized natural science in different epochs, the disciplinary organization of science and 
engineering, the formation of technical sciences and scientifi c engineering education, and the present stage of the scientifi c and 
technological revolution associated with development Technology and knowledge societies. New technologies generate not only 
positive consequences, but also new social and ethical problems.
The article presents a brief exposition of research directions on the example of mechanics. We note the evolution of the principles 
of general mechanics, while we omit practical applications, as far as possible, we will follow a chronological order. This latter 
method offers the advantage of isolating a theory and treating it closely ; it lends itself to short cuts which are striking but which 
sometimes seem a little artifi cial : the different key problems of mechanical science evolved in fact along parallel lines, profi ting by 
the progress made in mathematical language; what is more, these problems were interconnected. We have preferred here to follow 
the elementary order in time. The history of mechanics is seen as a science that plays a signifi cant role in scientifi c, technical and 
industrial progress and is a typical example of establishing the laws of such development at its dynamic stages.
At the present stage of the progress of scientifi c knowledge is largely determined by the penetration in various fi elds of 
mathematical modeling, which arose in Newtonian mechanics. Modern mechanics also has huge opportunities that should be 
relegated to a wide range of scientists and engineers. It is important to realize that the mechanics - a method of investigation of nature. 
For the development of modern mechanics must navigate in the history of mechanics, to trace its connection with an application 
to human activity and the main stages of the process of human development. The problem of designing different machines and 
mechanisms, problem of calculating the equilibrium and motion of different material bodies, machinery parts and structures were 
in various stages of the history of a particular source of infl uence on the development process of knowledge in mechanics. The fi rst 
task of mechanics date back to the ancient Greek scholar Archimedes (287-212 b.c.). One of the brightest representatives of the 
Renaissance - Leonardo da Vinci (1452 - 1519) made a signifi cant contribution to the development of mechanics. In our time, the 
coeffi cient of friction of Leonardo da Vinci gets deep physical meaning. This is not only setting the friction, but the characteristic 
degradation, because the friction coeffi cient is determined by the energy density that characterizes the best of defects in structure: 
fee VuU ⋅Δ=Δ  
Determined by the energy of various defects and damage. 
During the period of development of elementary mechanics were investigated only the simplest kinds of equilibrium and motion 
of material bodies under the action of simple factors: the gravity force alive traction, etc. Modern rational mechanics began to develop 
after the works of Galileo, Bernoulli, Johann Bernoulli, Huygens and others. In this domain the Seventeenth Century deserves to 
be considered as the great creative century, with three great peaks formed by Galileo, Huyghens and Newton. New impetus to the 
development of mechanics was given by Newton (1642–1727), who defi ned the mechanics as the science of fi rst principles. After 
the proclamation of the program of construction of Newton mechanics based on fi rst principles, all subsequent studies began to focus 
in that direction. The result has been the rapid emergence of mechanics as an independent fundamental research. Until Newton the 
mathematical tools in mechanics were reduced to their simplest form and, in passing, the resources of the simple rule of three can 
be admired. Then the use of the differential calculus became common in mechanics. Indeed, it was indispensable for the expression 
of the effect of a force in the fi rst instant and, in Leibniz’s hands, for the connection of the living force, vith the static force. Total 
differentials appeared, and partial differential equations, with Euler and d’Alembert. By the time of Lagrange the mathematical tools 
were highly perfected and became an essential feature of rational mechanics. The result has been the rapid emergence of mechanics 
as an independent fundamental research. The program belongs to Newton, mainly Leonard Euler. First of all, Euler mechanics 
translated into the language of differential equations, and developed the theory of integration. Eulerian mechanics was fully realized 
only in the second half for this reason, the focus was on the development of Newtonian [3]:
P = mm + cosθ (1 – mm) + sinθm × 1,
called the angle of rotation and is considered positive if the rotation when viewed from the end of the vector m going 
counterclockwise. Textbooks on theoretical mechanics should change due to the transition to the mechanics of Euler. 




















hand, he called the moment of a force the product (change of sign) of this force with the virtual velocity of the point to which it is 
applied. If a point is in equilibrium under the action of n forces F, Fourier fi rst verifi es that the total moment of these forces is zero 
for an arbitrary displacement of the point (Fig.1) [5].
Fig.1 Illustration from principle of virtual works
It will be the same for the second point. So that the total moment, which is proportional to the sum of the virtual velocities, also 
be proportional to the sum of the partial differentials which represent these velocities-that is, proportional to the complete differential 
of the distance between the two points. When using the principle of virtual work for a system of connected rigid bodies (mechanism) 
we must keep in mind that no virtual work is done by internal forces, by reactions in smooth constraints, or by forces normal to the 
direction of motion. The virtual work is done by reactions when friction is present.
U = (F cosα )∆s= - (F cosθ )∆s
U = work done by the component of the force in the direction of the displacement times the displacement.
The knowledge capital, which was created by great mechanics since Newton, was not enough. Mechanics continues to evolve. 
Quantum mechanics, in particular, has known and still knows, has experienced and still experiences, a proliferation of technical 
work. To mention only a few chapter headings, we have passed over in silence the quantum statistics, second quantisation, the 
relativistic quantum mechanics of systems, Louis de Broglie’s theory of photons and the theories of the nucleus. In penetrating into 
these fi elds, still in evolution, we would have run tile risk of lacking the necessary perspective. 
XIX century can rightly be called the century of the emergence of mechanical transport. This was due to the introduction of 
universal industrial engines - steam engine. In Russia, the main practical problems turn of the century in Russia belonged to the 
road construction, mining and factory production, military engineering and naval business. An important role in the establishment 
of Applied Mechanics in Russia played Institute of Railway Engineers. Contributed to the development mechanics P. Bazen, A. 
Betankur, N.N. Bozheryanov, I.A. Vyshnegradsky, F.A. Gerstner, D.I. Zhuravskii, G. Lame and many others. In the second half of 
the XIX century Russia were important tasks the construction of railways, bridges, tunnels, roads Petersburg-Moscow, St. Isaac’s 
Cathedral, Moscow Manege, Georgian Military Highway, factories and machines for them, the construction of ships. This required 
knowledge of mechanics. Physico-Technical period of mechanics begins with the end of the XIX century and continues up to 
the present day. The development of technical science has changed with the advent of computers. The greatest infl uence on the 
mechanics had a fi nite element method, its foundations were described in 1936 by Soviet scientists. Mechanics were able to design 
the most advanced techniques of long and tall buildings. For example, the world’s longest bridge built in China through the Gulf of 
Jiaozhou. Its length is 42.5 km. Experts predict XXI century - a century of man-made disasters, natural and environmental disasters. 
Often, there are reports on the fall of missiles, aircraft, explosions at industrial sites, building collapse. 
In conclusion, development of a technique of creating complex mathematical models belong to the mechanics, and then have been 
consistently applied physicists, geophysicists, chemists, biologists, linguists, and more recently - by sociologists and economists.
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Основным вопросом философской антропологии является происхождение человека, сознания и культуры. Автор под-
ходит к рассмотрению данного вопроса не только с точки зрения антропологии, но и педагогики, морали, психологии 
и культурологи. В статье рассмотрены альтернативные концепции эволюции жизни, а также дана критика трудовой 
теории антропогенеза.
Ключевые слова: эволюция, случайность, закономерность, трудовая теория, естественный отбор.
The main question of philosophical anthropology is the origin of man, consciousness and culture. The author comes to the 
consideration of this question not only from the point of view of anthropology, but also pedagogical, morality, psychology and 
cultural studies. The article describes an alternative concept of evolution of life, and given the criticism of the labor theory of 
anthropogenesis.
Keywords: evolution, accident, law, labor theory, natural selection
Официально признанной современной наукой версия происхождения жизни, человека, сознания и культуры объясня-
ет все это случайным стечением обстоятельств, случайными мутациями, естественным отбором, борьбой за выживание, 
адаптацией, нуждой и потребностями. Природа в данной концепции рассматривается как материя, но материя саморазви-
вающаяся, самоорганизующаяся, даже самоэволюционирующая, причем в направлении прогресса. Основателями данной 
концепции обычно считают Ч. Дарвина, Ф. Энгельса, К. Маркса, Г.В. Плеханова.
На постсоветском пространстве эта версия считается научно обоснованной теорией, противостоящей теории креацио-
низма. Она находится в основании практически всех гуманитарных предметов: от культурологи и искусствоведения до пе-
дагогики и психологии, которые пока никто не пересматривает, очевидно, из убежденности в абсолютной истинности своих 
главных постулатов. В связи с кризисом научной рациональности и поисками выхода из него, очевидно, назрела необходи-
мость пересмотра этих основ для дальнейшего движения научной мысли, для расширения возможностей её применения. 
Целью данной статьи является критика существующих и анализ альтернативных концепций, объясняющих происхождение 
жизни, человека, сознания и культуры.
Альтернативными концепциями зарождения жизни, имеющими научное обоснование, являются номогенез и панспер-
мия. Предложенная двумя немецкими учёными химиком Юстусом фон Либихом и медиком Германом Эбергардом Рихтером 
в 1865 году и окончательно сформулированная шведским учёным Аррениусом в 1895 году, панспермия объясняет зарож-
дение жизни на нашей планете из Космоса в результате попадания живых организмов внеземного происхождения с метео-
ритами и космической пылью. Данная концепция основывается на данных о высокой устойчивости некоторых организмов 
и их спор к радиации, глубокому вакууму, низким температурам и другим воздействиям. Однако многие ученые игнори-
руют её, считая, что нет достоверных фактов, подтверждающих внеземное происхождение микроорганизмов, найденных 
в метеоритах, как будто есть достоверные факты, подтверждающие самозарождение и это при том, что в конце ХХ века в 
1973 году нобелевский лауреат Фрэнсис Крик совместно с Лесли Оргел предложили концепцию управляемой панспермии, 
то есть намеренное «заражение» нашей планеты микроорганизмами, доставленными на непилотируемых космических ап-
паратах развитой инопланетной цивилизации. В пользу своей теории они привели два основных довода – универсальность 
генетического кода (известные другие вариации кода используются в биосфере гораздо реже и мало отличаются от универ-
сального) и значительную роль молибдена в некоторых ферментах. Молибден – очень редкий элемент для всей Солнечной 
системы. По словам авторов, первоначальная цивилизация, возможно, обитала возле звезды, обогащённой молибденом. В 
1981 году Ф. Крик написал книгу «Life itself: its origin and nature»[8] , в которой он более подробно, чем в статье, и в попу-
лярной форме излагает гипотезу управляемой панспермии.
Более того, в начале нашего века к генетикам присоединились астробиологии, а в Российской академии наук даже об-
разована специальная комиссия по астробиологии, которую возглавил академик А.Ю. Розанов – один из организаторов 
круглого стола в Дубне под названием «Внеземная жизнь есть» [16]. 
Концепцию номогенеза в начале ХХ века развивал известный русский ученый Л.С. Берг. По поводу теории Дарвина 
в своей книге «Теории эволюции» (1922), он пишет: «Теория Дарвина задается целью объяснить механически происхож-
дение целесообразностей в организмах. Мы же считаем способность к целесообразным реакциям за основное свойство 
организма. Выяснять происхождение целесообразностей приходится не эволюционному учению, а той дисциплине, которая 
возьмется рассуждать о происхождении живого. Вопрос этот, по нашему убеждению, метафизический. Жизнь, воля, душа, 
абсолютная истина — все это вещи трансцендентные, познания сущности коих наука дать не в состоянии. Откуда и как 
произошла жизнь, мы не знаем, но осуществляется она на основе закономерностей, как и все, происходящее в природе. 
Трансмутация, происходит ли она в сфере мертвой или живой природы, совершается по законам механики, физики и химии. 
В мире мертвой материи господствует принцип случайности, т. е. больших чисел. Здесь осуществляются вещи наиболее 
вероятные. Но какой принцип лежит в основе организма, в котором части подчинены целому, мы не знаем. Равным образом, 








































исходит, мы начинаем понимать, но почему — на это наука может ответить теперь столь же мало, как и в 1790 году, когда 
Кант высказал свое знаменитое пророчество» [4, c. 96]. 
Что следует из этих открытий современных и незаслуженно забытых ученых? Что, во-первых, жизнь на нашей планете 
зародилась не случайно, а закономерно, а раз так, то и эволюция этой жизни, в том числе и эволюция сознания, происходит 
тоже закономерно, по определенному плану или замыслу.
Во-вторых, если жизнь была занесена из Космоса, тогда из Космоса она может быть и управляется и те легендарные 
личности, имена и деяния которых сохранились в многочисленных мифах народов мира, действительно могли быть нашими 
учителями, которых люди в древних культурах обожествляли.
 Однако, несмотря на эти открытия и прозрения, основная масса гуманитариев продолжает повторять подрастающему 
поколению заезженную пластинку про самозарождение, про обезьяну, которую труд превратил в человека, про сознание, 
которое появилось у обезьяны в результате трудовой деятельности, про искусство, которое выросло из ремёсел, а те появи-
лись чудесным образом из нужды и потребностей все той же обезьяны и т.д. и т.п.
До сих пор ученые разных специальностей пытаются объяснить такие феномены как гениальность, одаренность, креа-
тивность, вдохновение, озарение, интуиция и др., исходя из биологической или социологической точек зрения. 
Одни исследователи считают, что креативность, как способность к творческой деятельности, напрямую связана с интел-
лектом, поэтому необходимо развивать интеллект [13]. Другие исследователи ищут творческие способности в организации 
человеческого мозга, говоря что: «Гениальный человек обладает своей биохимией мозга, определяющей легкость ассоциа-
ций и, вероятно, многим другим «своим» [13]. 
Педагоги разрабатывают различные технологии развития творческого потенциала личности, однако в этих технологиях 
присутствует один, но очень существенный недостаток. Личность ребенка для воздействия на нее этими технологиями уже 
должна обладать определенными свойствами, свойствами созидателя, такими как творческая активность, оригинальность, 
способность и стремление к внесению новизны, комбинированию идей, перевоплощению мобилизации сил и прошлого 
опыта, наличие развитого воображения и эмоциональной отзывчивости, творческая инициатива. Под последней понимают 
внутреннее побуждение к новым формам творческой деятельности [10]. Само собой напрашивается вопрос – а если этих 
качеств нет у ребенка, то технологии не помогут? Тогда зачем такие технологии вообще нужны, тем более детям с перечис-
ленными качествами, которые свойственны именно созидателям, а не потребителям?
С развитием синергетической концепции в естествознании и переносе моделей познания в гуманитаристику появились 
впечатляющие исследования проблемы творчества так сказать на стыке наук. Отталкиваясь все от той же физиологии мозга, 
синергетики делают попытки, как им кажется успешные, в деле описания пресловутых механизмов творчества. «Тезис о 
том, что процесс творчества невозможно исследовать в рамках точных и естественных наук, до недавнего времени считался 
общепринятым. Однако сейчас уже настало время, когда к феномену творчества можно подойти с позиций этих наук» - так 
считают популяризаторы идей синергетики в педагогике [15]. 
К чему же привела авторов попытка «алгеброй гармонию поверить»? Приведу выводы статьи в полном объеме, чтобы не 
возникало никаких недоразумений. «В заключение перечислим основные выводы, к которым приводит естественнонаучный 
подход к проблеме творчества.
Главный вывод из изложенного в том, что современное состояние точных и естественных наук позволяет подойти к про-
цессу творчества и описать его даже в форме математических моделей. Этот подход не противоречит, а, скорее, согласуется 
с описанием творчества в философии и психологии. 
Возникает вопрос: ну и что? Иными словами, какую пользу можно извлечь из этого? Можно ли, построив математи-
ческую модель творчества, вложить её в компьютер? Будет ли такой компьютер способен к творчеству, и что именно он 
натворит? 
Из изложенного следует, что это сделать невозможно. Компьютер войдет в перемешивающий слой, в нем зациклится, 
впадет во «фрустрацию» и из неё не выйдет. Подчеркнем, это утверждение носит принципиальный характер и не зависит 
от уровня вычислительной техники — ни современной, ни будущей. Тем не менее, некая польза, на наш взгляд, имеется и 
заключается в том, что можно указать условия, необходимые для творчества» [15]. На мой взгляд, какие–либо комментарии 
излишни. Творчество, так же как и другие феномены человеческого сознания, остается для механицистов тайной за семью 
печатями.
Но давайте обратимся к так называемому первоисточнику этих ментальных конструкций, к книге Ч. Дарвина «Проис-
хождение человека и половой отбор» [9]. Главное место в этой книге, как и в следующей (о выражении эмоций у животных 
и человека), Дарвин отвел доказательствам психической и социальной однородности человека с животным миром. Уже в 
«Происхождении видов» Дарвин заявил себя сторонником психологии и социологии Г. Спенсера. Таковым он и показал 
себя в полной мере в указанных двух сочинениях. В главах по сравнительной психологии животных и человека есть инте-
ресные наблюдения, но нет глубоких идей. Тут все проблемы решаются путем иллюстраций, будто в человеке нет ничего 
качественно нового по сравнению с животными, а существуют лишь количественные различия, накопившиеся постепенно. 
Источники морали и общественного поведения людей – в общественных инстинктах животных. Ни разум человека, ни 
способность к совершенствованию и самопознанию, ни употребление орудий, ни речь, ни эстетическое чувство, ни вера в 
бога, не говоря о более простых психологических категориях, как воображение, не представляют собою специфического 
достояния человека – все это налицо у животных и все это в человеке естественный отбор лишь усилил.
Вдохновленные идеями Ч. Дарвина эволюционисты весь ХХ век строили свои концепции, создавая новые отрасли зна-
ния: антропология, социал-дарвинизм, приматология, сравнительная психология, эволюционная психология и т.д. и т.п. Од-
нако уже в конце ХХ века самые прозорливые из них начинают задаваться вопросами, видя явные и неявные противоречия 
в эволюционизме дарвиновского толка. Особенно остро противоречия эволюционной теории стоят в так называемых науках 
о духе, где постепенно назрел целый ряд проблем, решение которых потребовало нового осмысления природы человека и 
общества, нового видения перспективы их развития. 
Что нового предложили нам ученые и философы к началу нового столетия? Известный философ советского периода 
М.С. Каган, размышляя над перспективами развития гуманитарных наук в ХХІ веке, так же, как и наши педагоги, уповает 
на синергетику, как на новую науку, изучающую общие закономерности процессов самоорганизации [11]. 
Насколько синергетика, развившаяся на постсоветском пространстве как новая парадигма, имеющая междисциплинар-







































на синергетической волне защитили свои диссертации, синергетика оказалась очень плодородной почвой, в целом же для 
развития гуманитарных наук вклад синергетиков оказался минимальным, если не нулевым. И дело здесь не в самой науке, 
которая возникла как синтез физики, химии и математики, а в границах применения методов, разработанных в ней. 
«Дело в том, – пишет в своей статье В.С. Ратников, – что в эйфории успехов синергетики, говоря о почти неограничен-
ных ее возможностях, нередко забывают кантовские предупреждения о возможных границах научных способов описания, 
научных моделей» [14] .
Действительно успехи синергетики существенно повлияли на критерии и идеалы научной рациональности, особенно 
в традиционном понимании сложности и статуса принципа простоты в качестве научно-познавательного регулятива. Под 
влиянием этих успехов специалисты, работающие в социальной и экономической сфере, политике и гуманитарных науках, 
стали осознавать, что основные проблемы человечества также отличаются сложностью, глобальностью и нелинейностью. 
Сложность, как и эволюция, становится трансдисциплинарным научным понятием. Однако мыслить по-новому, в смысле 
нелинейно, все эти специалисты так и не научились. Одно дело писать про нелинейное мышление, другое дело четко себе 
представлять, что это за такое «нелинейное мышление». 
Возвращаясь к теме эволюции жизни, человека и его культуры, посмотрим, как с точки зрения синергетики ученые 
объясняют данный процесс: «В нелинейной среде (системе) скрыт, предсуществует как непроявленное спектр «целей» раз-
вития, будущих возможных структур. Отнюдь не любой произвольный путь эволюции может быть реализован в данной 
среде, а только определенный набор путей эволюции. И этот набор «целей», или спектр структур-аттракторов эволюции, 
определяется исключительно внутренними, собственными свойствами открытой нелинейной среды (системы). Это – «мол-
чаливое знание» самой среды… Система строится из будущего. Элементы настоящего довольно жестко выстраиваются в 
соответствии с определенным грядущим порядком… Сегодняшнее положение дел конструируется из будущего и посред-
ством него» [12, c. 227].
Следуя логики Е.Н. Князевой, думаю даже неожиданно для неё самой, система или среда сама по себе обладает скрытым 
знанием о целях и направлении своей эволюции. Даже если взять слова «цели» и «молчаливое знание» в кавычки, очевид-
ную разумность природных процессов сложно игнорировать, сводя всё к случайностям! И что же здесь нового? Достаточно 
вспомнить энтелехию Аристотеля и всех его многочисленных последователей, ищущих причину зарождения жизни или её 
дальнейшей эволюции в некой Разумной силе, направляющей все процессы в Природе.
Гораздо раньше Е.Н. Князевой о природе системы, условиях её образования и эволюции, достаточно убедительно выска-
зался известный советский биолог и физиолог, академик П.К. Анохин. Рассуждая о механизме перехода от хаоса к порядку 
или системе, он пришел к понятию «системообразующего фактора», который является результатом или целью деятельности 
системы: «Включение в анализ результата как решающего звена системы значительно изменяет общепринятые взгляды на 
систему вообще и дает новое освещение ряду вопросов, подлежащих глубокому анализу» [3].
Переводя сказанное в плоскость нашего исследования, речь идет о Разумном Замысле, о присутствии определенных 
Разумных Сил в Природе, управляющих всеми процессами. В этой же книге академик П.К. Анохин рассуждает над следую-
щими вопросами: «Что может быть более убедительным для доказательства справедливости положения о том, что результат 
является в самом деле центральным фактором системы. И вместе с тем, что может быть очевиднее того, что не может быть 
понятия системы без её полезного результата» [3]. К слову сказать, за такое вольнодумство академик был отстранен от ра-
боты в Институте физиологии в Москве и направлен в Рязань, где до 1952 года работал профессором кафедры физиологии 
медицинского института.
Человек и всё что его окружает, является системой в большей системе – социальная, биологическая, планетарная, Сол-
нечная и т.д. Согласно с логикой П.К. Анохина, образования любой системы происходит при наличии в ней, в латентном 
состоянии цели, а значит и смысла или полезного результата, и к этому выводу он пришел, изучая основные построения 
общей теории систем Л. фон Берталанфи.
Как видно, упрямое отрицание наличия Разумности в Природе и утверждение Случайности всех процессов, протекаю-
щих в ней, граничит с догматизмом и свидетельствует о том, что учение Дарвина давно канонизировано эволюционистами, 
в то же время любая канонизация идеи, даже самой прогрессивной, говорит о том, что эта идея близка к своей смерти. По 
этому поводу в своей книге Л.С. Берг писал: «Мы принимаем научные гипотезы за истины дотоле, доколе они сообразуют-
ся с фактами, а вовсе не считаем их истинными только на том основании, что других объяснений пока не найдено. Адепты 
каждого учения склонны признавать его за единственно верное, и прогресс науки возможен только потому, что находятся 
другие, которые держатся на этот счет иного мнения...» [4] .
Такую же судьбу переживает в наше время и другая, не менее интересная и влиятельная идея о преобразующей роли 
трудовой деятельности в деле превращения обезьяны в человека, автором которой является не менее известный мыслитель 
XIX века Ф. Энгельс. 
Вдохновленный идеями Ч. Дарвина, впрочем, не меньше своего друга и соратника К. Маркса, он развивает свою концеп-
цию происхождения человека, сознания и человеческой культуры в результате трудовой деятельности. Посмотрим, как же 
мыслитель объясняет это сложнейший процесс и какие факты и аргументы приводит в защиту своей теории.
В статье под одноименным названием Ф. Энгельс пишет: «Под влиянием в первую очередь, надо думать, своего образа 
жизни, требующего, чтобы при лазании руки выполняли иные функции, чем ноги, эти обезьяны начали отвыкать от помощи 
рук при ходьбе по земле и стали усваивать все более и более прямую походку. Этим был сделан решающий шаг для перехода 
от обезьяны к человеку» [17, с. 144]. Сразу напрашивается вопрос: зачем обезьяне понадобилось делать этот решающий шаг, 
тем более, что для того, чтобы его сделать, надо было слезть с дерева, с безопасного места, в полную голодных хищников 
неизвестную территорию? Зачем вообще животное-обезьяна вопреки своим инстинктам решило менять образ жизни? Какая 
нужда заставила его это сделать? На этот счет у Энгельса вы не найдете ничего, что могло бы удовлетворить ваш интерес. 
Его последователи придумали причину – изменение климата или ландшафта, но любой приматолог скажет, что для его по-
допечных скорее свойственно мигрировать в более благополучные в плане питания и выживания регионы, чем кардинально 
менять свой образ жизни.
Следующий шаг к человеку, по мнению Ф. Энгельса, обезьяна сделала, когда у нее освободились руки и она интенсивно 
стала «усваивать себе все новые и новые сноровки, а приобретенная этим большая гибкость передавалась по наследству и 
возрастала от поколения к поколению. Рука, таким образом, является не только органом труда, она также и продукт его» 







































ложив определенные усилия и имея определенные способности. Во-вторых, трудно представить себе обезьяну, которая тупо 
ходит по лесу с риском для жизни и приобретает различные сноровки, тем самым развивая гибкость своей руки.
Следующий шаг к человеку, согласно концепции Энгельса, рука сделала вместе с ногой: «Постепенное усовершенство-
вание человеческой руки и идущее рядом с этим развитие и приспособление ноги к прямой походке несомненно оказали, 
также и в силу закона соотношения, обратное влияние на другие части организма» [17, с. 146]. Здесь вопросы и комментарии 
излишни.
Далее автор обращает наше внимание на то, что наши обезьяноподобные предки были животными общественными, по-
этому им приходилось общаться друг с другом, они все время дружно работали и в какой-то момент осознали «пользу этой 
совместной деятельности для каждого отдельного члена. Коротко говоря, формировавшиеся люди пришли к тому, что у них 
появилась потребность что-то сказать друг другу. Потребность создала себе свой орган: неразвитая гортань обезьяны медлен-
но, но неуклонно преобразовалась путем модуляции для все более развитой модуляции, а органы рта постепенно научались 
произносить один членораздельный звук за другим» [17, c. 147]. 
Что здесь самое интересное, так это потребность, умная и предприимчивая Потребность, которая сама смогла создать 
себе орган в смысле более гибкую и совершенную гортань, а органы рта самостоятельно научались произносить членораз-
дельные звуки, причем происходило все это до появления сознания, то есть чисто механически и совершенно бесцельно. 
Сам автор считает: «Что это объяснение возникновения языка из процесса труда и вместе с трудом является единственно 
правильным» и доказывает его, приводя примеры дрессуры животных человеком. «Собака и лошадь развили в себе, благо-
даря общению с людьми, такое чуткое ухо по отношению к членораздельной речи, что, в пределах свойственного им круга 
представлений, они легко научаются понимать всякий язык» [там же]. Дальше речь идет о развитии у животных различных 
чувств: привязанности, благодарности и т.д., а главное, «чувства собственной неполноценности» по поводу своей неспособ-
ности говорить с людьми на их языке. Здесь тоже без комментарий.
Таким образом: «Сначала труд, а затем и вместе с ним членораздельная речь явились двумя самыми главными стимулами, 
под влиянием которых мозг обезьяны постепенно превратился в человеческий мозг, который, при всем своем сходстве с обе-
зьяньим, далеко превосходит его по величине и совершенству» [17, с. 148].
Дальше еще интересней. Ф. Энгельс пишет: «Благодаря совместной деятельности руки, органов речи и мозга не только у 
каждого в отдельности, но также и в обществе, люди приобрели способность выполнять все более сложные операции, ставить 
себе все более высокие цели и достигать их. Самый труд становился от поколения к поколению более разнообразным, более 
совершенным, более многосторонним. К охоте и скотоводству прибавилось земледелие, затем прядение и ткачество, обработ-
ка металлов, гончарное ремесло, судоходство. Наряду с торговлей и ремеслами появились, наконец, искусство и наука; из пле-
мен развились нации и государства. Развились право и политика, а вместе с ними фантастическое отражение человеческого 
бытия и в человеческой голове – религия» [17, с. 151]. Вот так все просто и гениально!
 Во-первых, для того, чтобы труд становился разнообразным и более совершенным, необходима творческая активность 
какой-то части общины или рода, потому что творчество никогда не может быть массовым явлением; следует также различать 
труд, который, как правило, носит творческий, индивидуальный характер от работы, которая, как правило, носит механиче-
ский, массовый характер, Творчество есть, по существу, редкость, исключение, функция меньшинства. Творчество есть ини-
циатива, изобретение, открытие новых путей, оно ведет и указывает одинаково в науке, в искусстве, в религии, в политике, в 
совершенствовании орудий труда, в конце концов. Творческий акт – это прежде всего акт духовный, качественно отличный от 
всякого физического усилия, от всякой простой затраты мускульной и нервной энергии. По этому поводу известный русский 
философ Б.П. Вышеславцев, в свое время писал: «Орудия производства не суть порождения природы; животные не имеют 
«орудий производства». Это есть отличие человека, Homo Faber т.е. человек есть существо, изобретающее орудия. И это изо-
бретение и открытие нового и прежде не бывшего есть акт индивидуального творчества, а не массового труда. «Трудящиеся 
массы» никогда никаких научных и технических открытий не делали. Они продолжали пахать землю сохою, как при Яросла-
ве, пока немногие ведущие умы не изобрели трактор. Больше того, «трудящиеся массы», пока они предоставлены самим себе, 
глубоко враждебны всяким изобретениям: они уничтожили бы механический ткацкий станок, посевы картофеля, прививку 
оспы, даже железную дорогу, если бы не авторитетное вмешательство властей, т.е. ведущего меньшинства. Всякая творческая 
инициатива всегда есть дело меньшинства» [6, с. 391]. С ним трудно не согласиться, так как перед нашими глазами происходят 
аналогичные явления. Мы все хорошо понимаем, что творческая деятельность – это деятельность высокоразвитой, интеллек-
туально и духовно, личности, а не дикого и недоразвитого получеловека, полуживотного, типа неандертальца.
В то же время мы видим, что именно такими личностями были все, так называемые, мифологические боги и легендарные 
личности и герои, заботившиеся о развитии человечества и дававшие ему определенные знания и обучавшие его определен-
ным навыкам, в результате чего и возможно было развитие ремесел, торговли и наконец, искусства, религии и науки.
Однако наши основоположники «научного материализма» специально игнорировали проблему творчества, так как она 
никак не вписывалась в их «гениальную» концепцию, потому что, признав роль творчества, т.е. духовной деятельности, в 
историческом процессе, они должны были бы признать и ведущую роль разума. А это значило бы признать, что не бытие 
определяет сознание, а сознание активно воздействует на бытие, изменяя его и совершенствуя.
Врожденные изъяны трудовой теории антропосоциогенеза рассматривались и другим ученым и журналистом - В.М. Виль-
чек: «Они пишут: первобытный человек догадался, понял, открыл, изобрел и т.д. Но этот «первобытный человек» - обезьяна. 
Действительно, существо очень догадливое, умное, но чтобы обладать хотя бы частью тех качеств, которые ей были необходи-
мы, чтобы произойти в человека в соответствии с «трудовой» гипотезой, она, обезьяна, предварительно должна была уже быть 
человеком, находящимся на относительно высокой ступени развития. Чтобы снять это внутреннее противоречие в «трудовой» 
гипотезе, надо объяснить, каким образом прачеловек мог нечто выдумать, изобрести, открыть, не умея придумывать, изобретать, 
открывать и решительно ничего не выдумывая, не изобретая и не открывая...» [7, c. 11-13] 
Воспроизведем основные положения этой критической концепции В.М. Вильчека. Прежде всего, исследователь пытается уточ-
нить: что такое труд? Обычно мы быстро даем ответ: «Труд – это целесообразная деятельность». Но целесообразной деятельностью 
занимаются все животные. Разве бобер, который перекрывает воду, создавая запруду, не видит в этом целесообразности для себя? Не-
которые животные преобразуют саму среду обитания, координируют совместные действия. Но это еще не труд [7].
В противном случае, как справедливо замечает ученый, надо признать трудом всякое добывание, а также и поедание пищи, 
устройство гнезда и логова, акты, связанные с продолжением рода. В этом случае придется признать искусством брачные игры 







































Если же называть трудом нечто, что отделяет человека от природного царства, подразумевая под ним специфически че-
ловеческий способ деятельности, то как он появился раньше человека? Как вообще человек мог обрести то, что не заложено 
в его инстинктуальной программе? Что заставило его искать внеприродные пути самовыражения? Именно эти вопросы не 
затронуты в трудовой концепции антропогенеза, которая озабочена только тем, как выстроить последовательность чудодей-
ственных благоприобретенных свойств, делающих из обезьяны человека.
Укоренившееся в философии натуралистическое объяснение человека наталкивается на поразительные противоречия. 
Так, придерживаясь дарвиновских воззрений на природу человека или марксистских взглядов на роль труда в процессе пре-
вращения обезьяны в человека, следовало бы ожидать, что первые шаги человеческой мысли будут связаны с познанием фи-
зического окружения. В той же мере само поведение человека может быть направлено только на достижение прямой пользы 
для себя. Лишь так можно обеспечить стратегию человеческого выживания. Живое существо призвано приспособиться к 
природному окружению, овладеть практическими навыками. Тогда его поведение окажется максимально эффективным.
Однако новейшие этнографические исследования, накопленный эмпирический материал опровергает такое предположе-
ние. Человек, как выясняется, менее всего озабочен тем, чтобы приблизиться к природе. В известном смысле он издревле 
старался как бы отделиться от нее. Проще говоря, первобытный человек, если глядеть на него современными глазами, не 
понимал собственной выгоды. Вместо того чтобы успешно адаптироваться к внешнему миру, он, напротив, демонстрировал 
собственную неприспособленность к природе, к ее велениям и законам.
Человек утратил свою первоначальную природу и ученые-антропологи не могут нам сказать, почему это произошло. 
Не могут нам до сих пор объяснить и происхождение сознания. Питерский психолог, известный своими публикациями, 
посвященными проблеме сознания А.Ю. Агафонов, пишет: «Объяснения возникновения сознания на основе биологиче-
ской целесообразности, понимаемой как эволюционная необходимость, которая диктуется требованиями приспособления 
к изменению средовых условий, вызывают известные сомнения и их едва ли можно признать удовлетворительными. Хотя, 
такие объяснения достаточно популярны и принимаются многими, в том числе и крупными психологами (здесь достаточно 
назвать имя Джемса, который расценивал сознание в качестве средства адаптации)» [1]. 
По поводу сознания как средства адаптации другой питерский психолог В.М. Алахвердов пишет буквально следующее: 
«Животные ... прекрасно приспособлены к среде, они могут формировать сложные образы, выявлять закономерности и т.д. 
... Мы не удивляемся, что слонов не надо обучать пить воду с помощью хобота, ласточку - строить гнезда, медведя - впадать 
в зимнюю спячку, ... а всех вообще живых существ - совершать дыхательные движения еще до появления на свет (напри-
мер, сердце человеческого эмбриона начинает сокращаться задолго до рождения, когда еще нет крови, которую надо пере-
качивать)». Другими словами, не имея сознания и руководствуясь наследственно заложенными программами поведения, 
животные не утрачивают приспособительные функции и отсутствие сознания нисколько не мешает животным быть вполне 
адаптивными. Поэтому, при объяснении механизмов формирования сознания на основе биологической необходимости при-
способления к средовым изменениям, апелляция к тому, что, мол, сознание позволяет выжить человеческой особи, не может 
быть признана логическим основанием доказательства. Здесь стоит привести мнение Ю.М. Бородая, высказанное относитель-
но феноменологического подхода Э. Гуссерля: «Истина в том, что общество - это не стадо, акт сознания - не рефлекс, человек 
- не обезьяна. Что сверх того - то от лукавого». – Так или иначе, происхождение сознания в ходе биологической эволюции я 
бы поставил под вопрос» [2, с. 188-190].
Как видим, ученые разных специальностей, занимающиеся проблемой происхождения человека и его сознания находят-
ся в некоторой растерянности по поводу окончательного решения данной проблемы, в чем они едины, так это в отрицании 
возможности происхождения человека каким-то «сверхъестественным» образом, в результате деятельности сознания более 
высокого порядка. 
Нобелевский лауреат А.Бергсон в своей книге «Творческая эволюция» давно и достаточно убедительно объяснил факт 
наличия сознания или даже Сверхсознания в истоках жизни. « Сознание или сверхсознание — это ракета, потухшие остатки 
которой падают в виде материи; сознание есть также и то, что сохраняется от самой ракеты и, прорезая эти остатки, зажига-
ет их в организмы. Но это сознание, представляющее собой потребность творчества, проявляется только там, где творчество 
возможно. Оно засыпает, если жизнь осуждена на автоматизм; оно пробуждается, как только вновь возникает возможность 
выбора» [5, c. 255] . 
Выводы. Материалистически-атеистическое мировоззрение, успешно сформированное под влиянием идей Ч. Дарвина и 
основателей марксизма и доминирующее в умах наших современников, привело человечество к глубокому духовному и ду-
шевному кризису. Все глобальные проблемы наших дней возникли в результате деятельности носителей данного воззрения на 
Мир и соответствующего отношения к нему. Кстати сказать, одно из значений слова «кризис», в переводе с греческого, озна-
чает суд. Кризис нашей техногенной цивилизации – это суд над мировоззрением, породившим ее. И неслучайно современное 
искусство, в частности кино, так наполнено апокалипсическими сюжетами, потому что бесцельность, а значит, бессмыслен-
ность существования в умах наших современников носит тотальный характер. Бессмысленность всегда считалась симптомом 
кризиса личного и социального бытия и чревата деструктивностью и даже смертью. Это то, что ждет человечество, если мы 
не изменим свое отношение к Природе и к себе, как части Великого Целого, называемого Космическим Сознанием, Парабра-
маном, Единым, Сущим и т.д. 
Думается, что если человеку с детства внушать что он животное, рано или поздно он начнет вести себя как животное, 
стремясь всеми возможными способами удовлетворять свои растущие потребности и руководствоваться в своих действиях 
своими инстинктами. Как следствие – рост преступности, алкоголизма, наркомании и других побочных эффектов развития 
техногенной цивилизации потребителей, гедонистов и конформистов.
Очевидно, надо отказываться от одностороннего, узко материалистического взгляда на мир, от «единственно истинных 
теорий» самим, чтобы у подрастающего поколения с нашей помощью развивалось более целостное, более гармоничное ми-
ровоззрение и мировосприятие. Мир, в котором мы живем очень сложный, тем интересней его познавать. Так давайте же не 
будем его упрощать и тем самым опошлять.
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Доклад посвящен изучению евразийской культуры - понятия, введенного в научный оборот в начале ХХ века 
основоположниками евразийского движения. Рассматриваются онтологический, семантический, политический и 
аксеологический контексты понятия «евразийская культура»; делаются выводы о необходимости его переосмысления в 
условиях Евразийского Союза; предлагается новый подход к определению «евразийская культура».
Ключевые слова: евразийская культура, классическое евразийство, концепции евразийства, Евразийский Союз.
The thesis is dedicated to the exploration of the Eurasian culture - the term that was brought into the scientifi c realm at the begin-
ning of the 20th century by the founders of the ‘Euarasian movement’. The term ‘Eurasian culture’ is being discussed in ontological, 
semantical, political and axiological contexts. The author concludes that it is necessary to re-evaluate meaning of the term due to 
conditions of the Eurasian Union. The author offers a new approach to the defi nition of ‘Eurasian culture’.
Keywords: Eurasian culture, classic Eurasianism, the concepts of Eurasianism, Eurasian Union.
  
Основы концепции евразийства были заложены русским зарубежьем в 1921 г. в Софии, где был издан первый сборник 
евразийцев «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев». В него вошли статьи русских 
мигрантов – филолога и лингвиста Н.С. Трубецкого; географа и экономиста П.Н. Савицкого; музыковеда и литературного 
критика П.П. Сувчинского; богослова и историка культуры Г.В. Флоровского. Движение евразийства развивалось также 
при активном участии философа Л.П. Карсавина; правоведа, политолога и историка общественной мысли Н.Н. Алексеева; 
историка и геополитика Г.В. Вернадского; историка культуры, литературоведа и богослова В.Н. Ильина; историка культуры, 
литературоведа и филолога Бицилли; публициста Д. Святополк-Мирского и историка Эренжен Хара-Даван. Деятельность 
этих исследователей привела к возникновению нового научного и политического движения – евразийства, результатом ко-
торого стало появление в Берлине в 1922 г. второго сборника «На путях. Утверждение евразийцев» и двух программных 
документов – манифестов «Евразийство. Опыт систематического изложения» (1926 г.) и «Евразийство. Формулировка 
1927 г.», появившихся в Париже. «Последним евразийцем» считается Л.Н. Гумилев. 
Идеи евразийцев о русской культуре как евразийской являются для ряда российских ученых и общественных деятелей 
основополагающими и по сей день. В той или иной мере их развивает и современное неоевравзийство (А.Г. Дугин и др.), а 
также ряд исследователей, изучающих современные аспекты евразийской проблематики (А.С. Панарин и др.).
Однако новые реалии, связанные с созданием в 2015г. Евразийского Союза, требуют переосмысления и расширения 
содержания понятия «евразийская культура», введенного евразийцами, что обуславливает необходимость его анализа в он-
тологическом, семантическом, аксеологическом и политическом контекстах.
Онтологический контекст. Российские историки и философы, сформировавшие в прошлом веке геополитическое 
и социально-философское учение «евразийства», определили фундаментальные принципы, форму и сущность бытия 
евразийской культуры. Границы эти исходят из признания географической целостности русской культуры, что дало 
основание евразийцам по-иному структурировать евразийский материк. Евразия, по их мнению, состоит не только из 
Европы и Азии, а подразделяется на: «1) срединный континент или собственно Евразию и два периферических мира; 
2) азиатский (Китай, Индия, Иран) и 3) европейский, граничащий с Евразией примерно по линии: реки Неман - Западный 
Буг - Сан-Устье Дуная» [1, с. 132].












которым Евразия как континент состоит из двух основных частей – Европы и Азии. По классификации ООН, Европа 
членится на Западную, Северную, Южную и Восточную Европу, а Азия – на Западную, Центральную, Южную, Северную, 
Восточную и Юго-Восточную Азию. Согласно этой классификации Россия является составляющей частью Восточной 
Европы. При этом документами ООН признается изменчивость и контекстная зависимость термина «Восточная Европа», 
которая признается как «социальная и культурная конструкция» [2].
Кроме того, в структурировании Евразии евразийцами поражает и то, что были совершенно «забыты» тюркские 
народы. А между тем, именно тюркские народы еще в древности создали свою неповторимую цивилизацию, 
простирающуюся от Дона на западе до Арала и сибирских степей на востоке, с присущим ей единством этноса 
(тюркский суперэтнос), языка (тюркский), религии (тенгрианство), письменности (древнетюркская руническская), 
идентичности государственных устройств и структурой городов, самобытной культурой, космоцентрической картиной 
мира, наукой и системой образования [3].
И здесь, по всей видимости, дело не «в забывчивости» евразийцев, а в той исторической задаче, которая стояла перед 
русским народом. Они вовсе не забыли о тюрках, просто в концепции евразийства они обозначаются как туранский элемент 
русской культуры. Ибо евразийцы отчетливо понимали, что «тот, кто владел степью, легко становился политическим 
объединителем всей Евразии», а потому и отмечали: «Естественные условия равнинной Евразии, ее почва и особенно 
ее степная полоса, по которой распространилась русская народность, определяют хозяйственно-социальные процессы 
евразийской культуры и, в частности, характерные для нее колонизационные движения, в которых приобретает оформление 
исконная кочевническая стихия» [1, с. 133].
В соответствии с этим начальные исторические границы евразийской культуры в концепции евразийцев прослеживаются 
с «имперского периода» русской государственности. С этим же периодом связано и географическое членение Евразии, и 
потому понятие «евразийская культура» было ассоциировано со «срединной частью» Евразии, территорией России, которая 
была представлена как особый этнографический мир – культурно-исторический тип, занимающий «срединное» место между 
Европой и Азией. При этом «местоположение» евразийской культуры, по мнению евразийцев, распространяется, в первую 
очередь, на русскую культуру. Не случайно поэтому, речь идет о русской культуре, объединяющей многие народы России. 
«Русские люди и люди народов «Российского мира» не суть ни европейцы, ни азиаты. Сливаясь с родною и окружающей 
нас стихией культуры и жизни, Мы не стыдимся признать себя — евразийцами» - манифестировали евразийцы [4, с. 105].
Онтология евразийской культуры в концепции евразийства обозначила ее интегрированность с туранскими, славян-
скими, иранскими и европейскими элементами. При этом культура России воспринималась евразийцами как срединная, 
евразийская культура, противопоставляемая культурам и Европы, и Азии. Важно также и то, что евразийская культура в 
концепции евразийства – это не сумма или сочетание разнородных элементов, она есть особая, специфическая культура со 
своей «идеей» и «духом», с главенствующим положением в ней русского народа.
Провозглашая особую русско-евразийскую культуру, евразийцы определили и самобытность ее субъекта – «соборную» 
личность. «Эмпирически единство симфонической личности сказывается в согласованности или соборном единстве 
составляющих ее симфонических же и индивидуальных личностей, каковое единство индивидуальности своих моментов 
не уничтожает, но ее обнаруживает и раскрывает. Поэтому мы и пользуемся термином «соборная» или «симфоническая» 
(т.е. согласованная, хоровая) личность. Эмпирическое несовершенство такой личности и сказывается как раз в том, что 
согласованность ее не вполне достигнута и достигается часто путем ожесточенной взаимной борьбы составляющих ее 
личностей, народов, групп и индивидуумов» [1, с. 115]. 
Такое понимание евразийской культуры может свидетельствовать об определенном онтологическом статусе понятия, 
соотносимом с географическими параметрами и этническим миром. Тем самым, можно заметить, что в концепции евразийства 
отчетливо прослеживается связь личности и общества, а онтология евразийской культуры проявилась в нескольких формах 
бытия: как бытие первичной природы (объективная и первичная реальность – географическое пространство); вторичной 
природы (социально-историческое бытие – природно-духовно-социальная сущность); бытие духовного (индивидуализиро-
ванное и объективированное духовное, связующее звено – русский язык); бытие социального (бытие «соборной личности» 
и общества).
Семантический контекст. Онтологический контекст понятия «евразийская культура», так же как и породившая его 
проблематика евразийства, со всей очевидностью обнаруживает семантическое несоответствие с исходным понятием – кон-
тинентом Евразия. 
Рассматривая евразийское пространство как научную проблему, можно говорить о семантической размытости понятия, 
глубоком различии его многочисленных трактовок. Так, Гумбольд, введя в научный оборот термин «Евразия» обозначал им 
всю территорию Старого Света; географы говорят о Евразии как материке – крупнейшей части суши, окруженной водами 
Индийского, Северного Ледовитого, Атлантического и Тихого океанов. Геологи относят к Евразии также и подводную окра-
ину материка, в том числе и находящиеся на ней острова. Евразийцы же связали евразийскую проблематику с границами 
российской, а затем и советской государственности.
Л.Н.Гумилевым были выделены два подхода в осмыслении Евразии: широкий, рассматривающий Евразию как материк, 
и узкий – как одно из месторазвитий Евразийского континента, его внутренний, центральный район [5-8]. Основываясь 
на данных истории, этнологии и этнографии, биологии, географии, геологии и демографии, Л.Н. Гумилев рассматривал 
Евразию в континентальном значении, как суперэтническую целостность с несколькими доменами. Однако, научная 
корректность и перспективность континентального подхода не нашли до последнего времени своего отражения в семантике 
евразийской культуры.
Аксеологический контекст. Евразийская культура в концепции евразийства выражает, в первую очередь, ценности 
русской культуры, связанной, но не соотносимой ни с европейской, ни с азиатской культурами и обозначающей особую 
самобытную евразийскую этническую общность.
Развитие евразийской культуры, русской по своему содержанию, евразийцы видели в преодолении европоцентризма. 
Во многом это было обусловлено с тем, что ценности европейской культуры к началу ХХ века были укоренены в России 
не только среди правящей элиты и интеллигенции, но и в самой широкой социальной среде, все больше охватывая разные 
слои общества. 
Идеологи же евразийства испытывали глубокий скептицизм по отношению к Западу и настаивали на необходимости 












Петром I. «Европеизация является безусловным злом для всякого не-романогерманского народа», - так писал Н.Трубецкой 
в вышедшей в Софии в 1920 г. программной книге «Европа и Человечество» [9]. «Мы должны привыкнугь к мысли, что 
романо-германский мир со своей культурой - наш злейший враг. Мы должны безжалостно свергнугь и растоптать кумиры 
тех заимствованных с Запада общественных идеалов и предрассудков, которыми направлялось до сих пор мышление нашей 
интеллигенции. Освободив свое мышление и мироощущение от давящих его западных шор, мы должны внутри себя, в 
сокровищнице национально-русской духовной стихии, черпать элементы для создания нового мировоззрения. В этом духе 
мы должны воспитывать и подрастающее поколение», - писал в 1922 году И.С. Трубецкой [10, с. 314]. 
Преодоление европоцентризма евразийцы видели в опоре на Православие и славянский компонент русской культуры. 
Крайне велико значение Православия для культуры, поскольку, по мнению евразийцев, именно религия создает культуру. 
Не случайно поэтому, евразийцы полагают, что именно Православная церковь является одной из самых главных ценностей, 
она для них – «светильник, который им светит; к Ней, к Ее Дарам и Ее Благодати зовут они своих соотечественников» [11]. 
Другой противовес европоцентризму - «исход к Востоку» - виделся евразийцам в ценностях восточных культур. «Как 
индивидуализация общечеловеческой культуры, которая как отвлеченно и общеобязательно общая совсем не существует, 
евразийская культура связана, конечно, с другими. Однако ей ближе и родственнее культуры азиатские. Она в Азии у себя 
дома. И для ее будущего необходимо восполнить и закончить дело, начатое Петром, т.е. вслед за тактически необходимым 
поворотом к Европе совершить органический поворот к Азии» [1, с. 134]. 
Какие же ценности Азии привлекли евразийцев, что из них оказалось им чрезвычайно близким? 
В первую очередь, к ним можно отнести саму идею евразийского культурного мира. «Впервые евразийский культурный 
мир предстал как целое в империи Чингисхана, правда, быстро разлившейся за географические пределы Евразии. Монголы 
сформулировали историческую задачу Евразии, положив начало ее политическому единству и основам ее политического 
строя. Они ориентировали к этой задаче евразийские национальные государства, прежде всего и более всего — Московский 
улус» [1, с. 135]. 
Импонировала евразийцам и религиозная атмосфера духовной жизни восточных обществ. При этом, речь идет не 
о принятии восточных религиозных воззрений, а лишь о той роли, которая играет религия в жизни общества. В то же 
время евразийцами отмечена глубинное родство между русским и среднеазиатским язычеством, что позволило им сделать 
предположение об их единстве на первоначальном процессе создания форм и аспектов Православия. Следует заметить, 
что евразийцы впервые переосмыслили и туранский фактор как важнейшую составляющую русской культуры, узрев во 
взаимодействии с ним источник русско-евразийской государственности и культуры.
Родственным представлялось евразийцам и отношение к миру, свойственное буддистам: мистическая созерцательность, 
самопожертвование, пассивность, искупление, смирение и покорность Божьей воле, - все это раскрывает одну из сторон 
религиозной этики Православия. С другой стороны, мусульманство, с присущей ему активностью, близко ценностям 
русского народа с присущим ему стремлением «катастрофически преобразовать все и немедленно и всецело сделать мир 
совершенным и святым» [1, с. 114]. 
Импонировала евразийцам и присущая восточным народам глубокая связь индивидуума и общества. В этой связи 
в коллективной монографии, изданной в 1926 г., они писали: «Мы признаем реальностью не только индивидуальную 
личность (которая по существу-то своему вовсе не только «индивидуальная»), а и социальную группу, и притом не только 
«сословие» и «класс», как это делают и марксисты, но и народ, и субъект культуры (например, культуры русско-евразийской, 
объемлющей многие народы, культуры европейской и т.д.), и человечество. Заменяя понятие внешней связи понятием связи 
органической или личной, мы считаем и называем их личностями, но, в отличие от индивидуумов, личностями соборными, 
или симфоническими» [1, с. 114].
Политический контекст. Евразийская культура в концепции евразийства была соотносима с российской и советской 
государственностью. Показательны притязания евразийцев, когда Россия-Евразия мыслилась как империя мирового 
масштаба - сверхдержавность, что и предопределило необходимость формирования особой модели управления, основанной 
на особых этических нормах - «евразийском отборе» и «евразийском традиционализме».
«Евразийский традиционализм совсем особенный, - писали евразийцы. - Он является верностью своей основной стихии 
и тенденции и неразрушимой уверенностью в ее силе и окончательном торжестве. Он допускает самые рискованные опыты 
и бурные взрывы стихии, в которых за пустой трескотней революционной фразеологии ощутимы старые кочевнические 
инстинкты, и не связывает себя, как на Западе, не отожествляет себя с внешней формой. Ему ценна лишь живая и абсолютно 
значимая форма» [1, с. 133].
Следует заметить, что ту силу, которая позволит преодолеть западнические ценности, евразийцы видели не только в 
укреплении православия и «исходе к Востоку», но и в большевизме, несмотря на то, что идеалы марксизма возникли в 
Европе, а негативное отношение к большевизму было выражено в коллективном манифесте: «Мы не имеем других слов, 
кроме слов ужаса и отвращения, для того, чтобы охарактеризовать бесчеловечность и мерзость большевизма» [4, с. 105]. 
Ибо евразийцам импонировало свойственное марксизму неприятие парламентаризма, буржуазных прав личности, норм 
европейской либеральной демократии.
Что касается современного периода теории и практики евразийства, широко разработанного в российской науке, то они 
базируются на движении идеи от философии к политике. При этом у неоевразийцев также ассоциирована территориальная 
общность между понятиями Россия и Евразия. Не случайно российским учеными делаются «сенсационные открытия», что 
«Евразия – это Русь...» (Чудинов В.А.). В тех же случаях, когда речь идет о политической и экономической интеграции, концепция 
неоевразийства при безусловном доминировании России распространяется и на территорию стран СНГ (Дугин А.Г.). 
Новый политический контекст понятия «евразийская культура» связан с современным этапом евразийской интеграции 
и институционального оформления в  2015 г. Евразийского Союза. Идея его создания принадлежит Президенту Республи-
ки Казахстан Н.А. Назарбаеву. Впервые она была озвучена в 1994 г. в стенах Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова. 
Особенность новой евразийской концепции состоит в равенстве и уважении к суверенитету и независимости входящих 
в него государств, правам личности и индивидуальности [12]; в понимании прагматического характера интеграции, в ее 
добровольности, многоярусности и разноскоростности, в поиске механизмов региональной безопасности [13]; в отрицании 
любых форм насилия политики над экономикой; открытости в вопросах вхождения в Евразийский Союз государств Евразии 












Тем самым, казахстанская концепция евразийства создает основы для нового понимания евразийской культуры, 
отражающего динамику ее исторического развития. 
Евразийская культура: теория и история. Предпринятый анализ понятия «евразийская культура» с учетом 
современных реалий позволил нам в ряде работ рассмотреть теоретические и исторические вопросы исследования 
евразийской культуры в ином ракурсе, предполагающим континентальный подход [15-17]. Основанием для этого послужило 
понимание того, что концепция евразийства не может быть выстроена вокруг имперских интересов одного государства, даже 
если оно территориально занимает срединное положение в Евразии. Более корректным с исторической, геополитической 
и геокультурной точек зрения представляется множественный контекст входящих в него цивилизационных и локально-
региональных составляющих. Тем самым суть нашего подхода – в понимании евразийской культуры как особого типа 
культуры, исторически локализованного во многих регионах Евразии. По нашему представлению, евразийская культура 
бикультурна по своей структуре, она представляет собой ту типологическую общность, в основе которой - взаимодействие 
и сосуществование в рамках формирования и функционирования единой культурной системы двух генетически, 
типологически и территориально различных культур: европейской – с одной стороны, и азиатской – с другой. 
Продолжая осмысление евразийской культуры с точки зрения географического подхода, нами были выделены три 
основных уровня рассмотрения: континентальный, региональный и локальный (государственно-страновой). 
Континентальный подход позволяет выстроить историческую динамику развития евразийской культуры и гипотетически 
предположить, что становление евразийской культуры произошло 45 тыс. лет назад, когда в результате миграций со Средней 
Азии и с Ближнего Востока Homo sapiens со своими более развитыми технологиями, языком и культурой появился в Европе 
[18, 19], постепенно ассимилировав и вытеснив обитавших здесь неандертальцев на Пиренейский полуостров. Стало быть, 
именно к этому времени можно отнести первый контакт культур Азии и Европы. 
Взаимодействие культур Европы и Азии в составе единой культуры имело некую периодичность: в периоды неолита 
(древнетюркская культура), античности (греко-римская культура), средневековья (византийская культура), Нового времени 
(русская культура) и Новейшего времени (культуры Азии).
Из сказанного можно сделать вывод, что современная концепция евразийства не должна замыкаться рамками российской 
государственности, поскольку на нынешнем этапе исторического развития актуальными и общепринятыми становятся 
интеграционные идеи и взаимодействие культур Европы и Азии. Сегодня важным становится признание того, что векторы 
распространения культурных ценностей «из Азии - в Европу», «из Европы - в Азию», периодично возникающие в истории 
Евразии, сформировали особый тип культуры – евразийскую культуру.
История развития евразийской культуры свидетельствует, что на территории Азии возникли первые цивилизации, здесь 
зарождалось «осевое время», давшее импульс к формированию и развитию европейской культуры, мировых религий, 
величайших достижений общемировой культуры. Новое время – это смена двух исторических парадигм, когда вектор 
маятника, направленного из Азии - в Европу, качнулся в обратную сторону. А сегодня мы становимся свидетелями и того, 
как маятник исторической динамики развития мировой культуры вновь меняет вектор направленности восприятия культур, 
порождая многообразные формы и особенности евразийского типа культуры и в Европе, и в Азии.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТСОВЕТСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ В УКРАИНЕ
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Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, Украина 
Участник конференции
В статье исследуются особенности социокультурных трансформаций в Украине. Рассматриваются возможности 
применения социокультурного подхода к анализу постсоветских изменений в Украине. Постсоветские трансформации в 
Украине дают возможность всем гражданам проявить свое творческое самовыражение во многих сферах жизни.
Ключевые слова: трансформационные процессы, социокультурные трансформации, социокультурный подход, постсо-
ветские изменения, Украина.
The article considers the analysis peculiarities of socio-cultural transformation in Ukraine. Discussed the possibilities of the 
use of socio-cultural approach to the analysis of post-Soviet changes in Ukraine. Post-Soviet transformation in Ukraine give an 
opportunity for all citizens to show their creative expression in many spheres of life.
Keywords: transformation processes, socio-cultural transformation, socio-cultural approach, post-Soviet transformations, 
Ukraine. 
Понятие «социокультурные трансформации» является довольно сложным, объемным и многоплановым. Различные со-
циокультурные трансформации (политико-правовые, социально-экономические, культурно-исторические, социально-ан-
тропологические, социально-психологические, идентификационные, аксиологические и т.д.) исследовали ученые многих 
стран мира в рамках философии, культурологии, социологии, психологии, а также социальной, культурной, философской, 
исторической и политической антропологии. Известно, что одним из первых фундаментальных произведений, посвящен-
ных социокультурной проблематике, считается труд П. Сорокина «Социальная и культурная динамика» (четыре тома кото-
рого были опубликованы в 1937–1941 гг.). Автор этих книг не только сформулировал закон социокультурной динамики, но 
и первым начал исследовать «социокультурные суперсистемы», предложив свое видение структуры социокультурного явле-
ния, которое состоит из нескольких компонентов: 1) субъектов взаимодействия («мыслящих, действующих и реагирующих 
людей»); 2) значений, ценностей и норм, которые выступают условиями этого взаимодействия; 3) действий и материальных 
артефактов, которые позволяют объективировать и социализировать значения, ценности и нормы. Все эти компоненты, по 
мнению автора, образуют единое целое. П. Сорокин также выделил факторы, которые формируют природу социокультур-
ного явления: а) количество взаимодействующих индивидов; б) качества взаимодействующих индивидов (раса, этническое 
происхождение и т.д.); в) характер действия. Итак, социокультурное учение П. Сорокина стало базовым для многих после-
дующих исследователей [6].
Категория «социальные изменения» впервые появилась в американской науке во второй половине ХХ в. [8, с. 12], а на 
рубеже XX и XXI веков П. Штомпка назвал проблему социальных изменений одной из наиболее актуальных, отмечая, что 
социальная реальность «состоит из событий, а не из объектов» [7, с. 266]. Г. Тэджфел отмечал, что «изменения» являются 
фундаментальной социокультурной характеристикой, и в связи с этим проблема отношений Человека и Социальных Из-
менений является главной проблемой социальной психологии [9, с. 243]. Американский философ и социолог Г. Ленски во 
второй половине 90-х годов ХХ века начал разработку концепции социокультурной эволюции, выделяя пять типов обществ, 
а современный американский социолог Дж. Масионис продолжил его исследования. Если П. Сорокин понимал «социо-
культурное» как комплекс надорганической явлений, которые включают «язык, науку, философию, религию, искусство, ... 
право и этику, мораль и манеры, технические изобретения и процессы ... а также социальные институты» [6, с. 99–100], то 
П. Штомпка при выделении культурных и социальных измерений «социокультурного поля» обращается к категории кол-
лективного субъекта [7, с. 27–30]. Л. Сокурянская же определила категорию «социокультурное» как такое взаимодействие 
между индивидами (или группами индивидов) во всех сферах их жизнедеятельности, которая предусматривает наличие со-
измерения, то есть единство тех или иных культурных феноменов (прежде всего, норм и ценностей), которые интернализи-
рованы этими индивидами (или группами), и определенных социальных конструктов (структур), в которых эти культурные 
феномены (смысловые конструкции) проявляются [4, с. 121–123].
Таким образом, анализ результатов многих исследований, посвященных социокультурной проблематике, показывает, 
что в последние 20–25 лет значительно активизировалась разработка социокультурной парадигмы и соответствующего ка-
тегориально-понятийного аппарата, социокультурные трансформации изучаются преимущественно в рамках теории мо-
дернизации, глобализации, самоорганизации, с использованием цивилизационного подхода, деятельностной парадигмы и 
циклических концепций общественного развития (см. работы А. Ахиезера, Е. Боринштейна, С. Катаева, М. Лапина, В. Лар-
цева, Б. Старостина, А. Ручки, В. Ядова и др.). Достаточно интересны концепции многоуровневого анализа трансформаций 
Т. Заславской, «культурного разрыва» и «социокультурного анализа» Л. Ионина, теория «подвижности структур» С. Маке-
ева, теория «трансформации структур социального восприятия» Ю. Сороки, а также теоретические разработки А. Марты-
нова о социокультурной синергетике в контексте исторического процесса истории и социокультурных циклов [1; 3; 4; 5]). 
Но целостное рассмотрение основных тенденций социокультурной динамики практически не представлен в этих ис-
следованиях, не разработаны также новые концептуальные схемы и модели социокультурной реальности. К сожалению, 












трансформации как внесубьектный, спонтанный процесс (что на самом деле не соответствует действительности). Доста-
точно большая группа ученых представляет в качестве новизны вывод о росте значимости нематериальных, духовных ком-
понентов культуры в жизни общества, не ссылаясь при этом на труды Г. Старовойтовой, которая еще в начале 1980-х годов 
первой сделала этот аргументированный вывод. Довольно актуальными остаются вопросы классификации различных под-
ходов к изучению общемировых социокультурных трансформаций, а также выяснения специфики социокультурных транс-
формаций в Украине.
Разрабатывая социокультурную проблематику с 1990-х годов, мы считаем, что понятие «социальность» и «культураль-
ность» дополняют друг друга (как два аспекта социокультурной реальности, как взаимосвязанные и взаимодополняемые 
измерения человеческой жизнедеятельности), а явления, которые они представляют, являются определенными «образцами» 
социокультурной реальности. Органическое взаимопроникновение и взаимопереплетение «социального» и «культурного» 
прослеживается уже на первых этапах антропогенеза (именно поэтому большинство современных ученых считают, что 
процесс антропосоциогенеза обязательно сопровождался параллельным процессом культурогенеза), ведь формирование 
социокультурной реальности началось еще в первобытном обществе (при этом культурогенез постепенно замещался куль-
турным творчеством). Это связано, в том числе, и с тем, что на протяжении исторического развития человечества значение 
субъектного (а не только субъективного) фактора постоянно росло. Следовательно, и природа, и культура, и социум пред-
ставляют своеобразную матрицу человеческой жизнедеятельности не только в контексте исторического развития челове-
чества, но и в контексте изучения современных социокультурных трансформаций, ведь они определяют основные направ-
ления развития человечества. Важной движущей силой социокультурных изменений является созидательная деятельность 
и культурное творчество субъектов (как индивидуальных, так и коллективных). Идея органической связи «социального» и 
«культурального», а также выделенные нами подсистемы культуры (нормативные, идейно-образные, знаково-символиче-
ские, ценностно-смысловые и др.) приобретают важное значение в условиях разработки новых исследовательских подходов 
в рамках социальной философии и украиноведения [2; 10].
Исходя из этих позиций, мы считаем, что социокультурные трансформации – это относительно самостоятельные и до-
вольно разнообразные процессы изменений в культуре социума (экономической, политической, правовой, религиозной, 
морально-этической и др.), а также в нормах, ценностях, ментальности, сознании, мировоззрении как индивидуальных, так 
и коллективных субъектов. При этом культура выступает качественной характеристикой и сообществ, и обществ, а каждый 
из этих социальных субъектов имеет собственную динамику социокультурного развития. 
Социокультурный подход – это направление, которое сложилось в области методологии социогуманитарного знания. 
Данный подход базируется на постулате о том, что социальные факты должны исследоваться комплексно, и главную роль в 
такой комплексности играет сочетание социального (социально-философского, социально-исторического, социологическо-
го, социально-психологического, социально-политического и т.п.) и культурального (культурно-исторического, культурно-
цивилизационного, культурно-морфологического, культурно-психологического, художественного и т.д.) анализа. В резуль-
тате человеческая жизнедеятельность предстает в своей многогранности, объемности, в переплетении самых обстоятельств 
и побудительных причин. При использовании этого подхода каждый социально-исторический феномен надо рассматривать 
в культурном контексте, в его многоаспектности и комплексности. Каждый исторический факт при этом является целост-
ным социокультурным явлением, «монизм» которого заключается в целостности главного предмета истории и главных 
субъектов истории – человека и социума.
Применение социокультурного подхода к изучению постсоветских трансформаций в Украине, можно утверждать, что 
тоталитарный способ организации социальной жизни в бывшем СССР привел к господству безличностных экономических, 
технологических, политических структур над человеческой индивидуальностью, над глубинной этнокультурой. Это поро-
дило общественную пассивность, безответственность, несубъектность личного и общественного бытия, привело к большим 
трагедиям, кризисам и несвободе. Человек превратился в средство и «сырье», подлежащее обязательной и целенаправ-
ленной обработке. Это сделало невозможным и развитие уникального человеческого «Я», и утверждение этнокультурной 
самобытности каждого социума. Античеловеческая направленность тоталитарных систем, как правило, сочетается с апо-
логетизацией режима как лучшего из миров. В тоталитарных обществах с лозунгами высоких и гуманистических целей 
практически оказалась полностью утраченной самоценность каждого человека. Известно, что негативными последствиями 
многолетнего «практикования советского коллективизма» (Я. Рейковский) стали патернализм, зависимость личности, ниве-
лирование индивидуальной ответственности, девальвация субъектности, «социальная праздность» и другие.
В условиях демократически-правового способа организации социальной жизни (во многих странах Европы) именно 
человек становится одним из важнейших факторов общественного развития. Свобода, самобытность, права человека, суве-
ренитет личности и нации становятся принципом развития всей европейской цивилизации. Во многих европейских пост-
социалистических странах общество трансформируется коренным образом: распадается система исключительно внешней 
детерминации жизнедеятельности человека, формируется правовая культура, гражданское общество, возникают линии об-
ратной связи, которые обусловливают зависимость социальных структур от состояния духовного мира человека, постепен-
но разрушается «полоса отчуждения» между властью и народом.
В эпоху советского тоталитаризма были нарушены нормативные и ценностно-смысловые «каноны» этнотипичного по-
ведения украинцев, нивелировались принципы рационального землепользования и трудовой этики свободного хозяина, 
ранее распространенные в украинской этнокультурной среде. Культивировались национальный нигилизм, малороссийство, 
провинциализм, чувство второсортности, а также тотальное чувство страха, которое нивелировало субъектное поведение 
украинцев. Распространялись такие поведенческие модели, как уступчивость, избегание, приспособленчество, конформизм, 
патернализм, комплекс неполноценности, а также выжидательные, отрешенно-маргинальные, мимикрийно-адаптивные по-
веденческие практики. Коллективизация, раскулачивание, голодоморы, репрессии, геноцид, этноцид, лингвоцид негативно 
влияли на украинский народ. В результате этого состоялась деформация украинской трудовой этики и всего конативного 
слоя украинской культуры. В постсоветский период поведенческие стратегии многих украинцев все больше «дрейфуют» от 
патернализма, избегания и приспособления к сотрудничеству, конкуренции и разумным компромиссам, начинает утверж-
даться предпринимательский этос и новый украинский солидаризм как поведенческие модели европейского типа. 
Анализ ментальных, характерологических, ценностных, идентификационных и мировоззренческих параметров украин-
ского социума [2; 10] показывает, что уменьшается количество граждан, имеющих советские ориентации, маргинальные ха-




















предпринимательские характеристики и готовность к сопротивлению и борьбе за свои права. К сожалению, увеличивается 
количество граждан, которые разочарованы, психологически закрыты, пребывают в депрессии, кризисном состоянии, а 
также граждан, ориентированных исключительно на потребление и обогащение.
В процессе постсоветского развития Украины прослеживаются следующие исторические тенденции: 1) тенденция к посте-
пенному усилению процессов гуманизации, индивидуализации и демократизации украинского социума; 2) тенденция к много-
образию форм поведенческой активности и исторического активизма украинского общества и увеличение роли индивидуаль-
ной инициативы в историческом процессе; 3) тенденция к усилению роли ноосферного начала в осуществлении исторического 
процесса; 4) тенденция к росту информационной насыщенности поля поликультурного и межнационального взаимодействия; 
5) тенденция к укреплению и расширению как индивидуальной, так и коллективной субъектности граждан Украины; 6) тенденция 
к росту рационализма, индивидуальной свободы и ответственности; 7) тенденция к сближению с общей европейской культурой.
Итак, проведенные нами теоретико-эмпирические исследования показали, что все постсоветские трансформации в современ-
ной Украине происходят в русле подобных тенденций социокультурного развития постсоциалистических стран, а также всего 
человечества, учитывая как положительные, так и отрицательные аспекты. Динамичность и многовариантность социокультур-
ного развития переходных обществ обусловливает транзитивность и динамичность их социокультурных характеристик, что и 
было обнаружено в нашем исследовании, результаты которого свидетельствуют о том, что переходным этапом в процессе транс-
формации закрытых милитаризированных обществ постсоветских стран к гражданскому обществу является открытое обще-
ство, которое постепенно демократизируется и самоорганизуется. Гражданское общество, которое формируется в Украине пока 
фрагментарно, требует: а) значительной активизации социальной энергии и интеллектуальных усилий и социума, и отдельных 
индивидов; б) качественного изменения ценностных ориентаций; в) формирования и постоянного совершенствования духовного 
потенциала общества; г) поиска национальной консолидации; д) развития социального партнерства и тому подобное.
Таким образом, постсоветские трансформации, происходящие в Украине, можно определить как процессы постоян-
ных качественных изменений различных социокультурных систем общества, детерминированных объективными и субъ-
ективными факторами, творческой активностью граждан, и могут длиться от нескольких лет (быстрые, революционные 
изменения) до нескольких десятков лет (медленные, эволюционные, изменения). Эти процессы имеют преимущественно 
кризисный характер, происходят поэтапно, имеют собственную логику, динамику и ресурсы. Главным вектором социокуль-
турных трансформаций, происходящих в Украине, является постсоветский (посткоммунистический, посттоталитарный, 
постколониальный) вектор.
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«Вначале был Топос. 
Задолго до Логоса, в сумерках жизни …» 
Анри Лефевр «Производство пространства» 
Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы проследить ряд идей французского философа Анри Лефевра (Henri 
Lefebvre) и британского ученого Джона Ло (John Law) – авторов задавших неординарные импульсы для развития тополо-
гической темы и ее позиционирования в духе перспективного исследовательского направления. 
1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-06-00087 «Социальная сеть: 
топологическая интерпретация социальной реальности». 
The reported study was funded by RFBR according to the research project № 16-06-00087 «Social network: topological interpretation of 
social reality». 
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Все более широкий круг вопросов вовлекает в себя топологический дискурс, который связывается, в первую очередь, 
с междисциплинарными исследованиями в области науки, технологий и общества («Science and Technology Studies»), обо-
значаемых как правило, аббревиатурой STS, а также – с развитием акторно-сетевой теории («Аctor-network theory», ANT). 
В качестве важнейшего следствия развития акторно-сетевой теории учеными отмечается то, что пространство из перифе-
рийной социологической проблемы становится центральной категорией анализа [1, с. 114]. 
Вместе с тем, данная тема получила фундаментальную разработку в исследовании французского философа и социолога 
Анри Лефевра, автора, далекого от акторно-сетевой теории, однако без которого современные топологические штудии (в 
определенных случаях) теряют глубину и основательность. Речь идет о работе «Производство пространства», опубликован-
ной в 1974 г. и переведенной на русский язык лишь в 2015 г.
Если в свое время Лефевр восклицал: «Пространство! Еще несколько лет назад это слово означало всего лишь одно из 
геометрических понятий: пустое место», и любой образованный человек немедленно дополнял его каким-нибудь ученым 
термином, вроде «евклидово», или «изотропное», или «бесконечное», то сегодня картина существенно изменилась, в том 
числе, благодаря работам именно этого ученого. Равно как и то, что понятие пространства относится теперь не только к 
математике, а словосочетание «социальное пространство» не вызывает «недоумение» [2, c. 17].
В предисловии к работе, автор говорит о том, что поскольку понятие пространство обозначает не любой «продукт», 
вещь или предмет, но совокупность связей, оно требовало углубленного толкования терминов «производство» и «продукт», 
а также их отношений. Ссылаясь на Г. Гегеля, ученый вносит существенное уточнение – «любой концепт возникает тогда, 
когда то, что им обозначается, находится под угрозой и движется к своему концу – и к своей трансформации». Пространство 
уже не может быть осмыслено как пассивное, пустое или же, как всякий «продукт», не имеющее иного смысла, кроме об-
мена, потребления и исчезновения. Будучи продуктом, пространство интерактивно или ретроактивно влияет на сам процесс 
производства: организацию производительного труда, транспорт, потоки сырья и энергии, сети распространения продуктов. 
Оно по-своему продуктивно и производительно, оно (будучи хорошо или дурно организованным) включено в производ-
ственные отношения и производительные силы. Следовательно, понятие пространства не может существовать по отдель-
ности и оставаться статичным. Главная мысль Лефевра – пространство есть «продукт-производитель» [там же, с. 9–10].
Принципиально то, что «понятие пространства связывает между собой ментальное и культурное, социальное и истори-
ческое». В нем воспроизводится сложный процесс: открытие (новых, неведомых пространств) – производство (простран-
ственного устройства, характерного для каждого конкретного общества) – создание (в том числе, города со всей его атри-
бутикой. Заметим попутно, что современная урбанистика не мыслится без обращения к идеям французского философа). И 
далее – «любой пространственный механизм основан на соположении в сознании и на физическом совмещении элементов, 
чью синхронность производим мы…» [там же, c. 11]. Преодолевая сложившиеся стереотипы, автор показывает, что (со-
циальное) пространство представляет собой не набор вещей, не сумму неких фактов и тем более не пустоту, заполненную, 
«подобно обертке», разными веществами; что оно не сводится к «форме», приданной явлениям, вещам, физической материи 
[там же, c. 41].
Одни из самых значимых утверждений Лефевра звучат следующим образом: во-первых, «социальное пространство – 
это пространство общества». Человек жив не только словами; он располагается в некоем определенном пространстве, где 
он ориентируется или теряется, которым наслаждается или которое изменяет. Во-вторых, «изменить жизнь», «изменить 
общество» – все эти слова бессмысленны, если нет производства соответствующего пространства [там же, с. 48–49, 72].
Автор подробнейшим образом разрабатывает триаду понятий, первое из которых – это  пространственная практика, 
второе – репрезентация пространства и третье –пространство репрезентации. На страницах книги красиво и убеди-
тельно показано, каким образом эта триада «работает» на примерах (в том числе) Тосканы и Венеции, Рима и Греции. В 
самом общем виде, пространственная практика любого общества, согласно Лефевру, порождает свое пространство; она 
полагает и предполагает его в диалектическом взаимодействии: медленно, но верно производит его, господствует над ним 
и присваивает его себе. 
Репрезентации пространства автор трактует как пространство задуманное, пространство ученых и архитекторов. Ху-
дожников, в том числе, близких к научным кругам и «отождествляющих переживание и восприятие с замыслом» (продол-
жением чего служат рассуждения о числах – золотом сечении, модулях и «канонах»). 
Пространства репрезентации, есть то пространство, которое переживается через сопутствующие ему образы и сим-
волы, иными словами, пространство «жителей», «пользователей», а также художников и, быть может, тех, кто описывает, 
полагая (интересное замечание!!!) что только описывает – писателей, философов. «Это пространство подчиненное, то есть 
претерпеваемое, пространство, которое пытается изменить и присвоить себе воображение. Оно покрывает собой физиче-
ское пространство, используя его объекты в качестве символов» [там же, с. 51–53]. 
Для автора принципиальна не только «взаимосвязь между членами триады: восприятие, осмысление, переживание», но 
и сам факт этой триады. Ибо, «двучленное отношение сводится к оппозиции, контрасту, противоречию; оно определяется 
характерным эффектом: эффектом эха, отражения, зеркала. Философия положила много труда, чтобы преодолеть двучлен-
ные отношения – субъекта и объекта, res cogitans и res extensa у Декарта» [там же, с. 53]. Преодоление же оппозиции res 
cogitans и res extensa, равно и как возвращение (значимости) материального в поле исследовательского внимания, заметим, 
есть один из важнейших, можно сказать, один из системообразующих аспектов топологической теории.
Книга Лефевра глубока и многоаспектна, мы лишь контурно очертили те линии, которые имеют прямое отношение к 
топологической проблематике и которые более или менее явно нашли отражение в исследованиях следующих поколений 
авторов. 
Так, идея производимости пространства, пронизывает научное творчество Джона Ло, одного из представителей тополо-
гической теории (ее Ланкастерской ветви). В свое время Лефевр заметил, что словосочетание «производить пространство» 
вызывает удивление [2, с. 30]. Британский ученый также отмечает сложность понимания создаваемости пространства, что 
происходит, в частности, потому, что мы не видим работы (курс. авт.) по его производству. Пространственность «осела» в 
вещах [3, c. 36].
Для Ло социальная топология становится исследовательской программой, посредством которой раскрывается харак-
тер объектов в пространстве, при этом объекты, имеющие различную природу, представляют собой образования из сетей 
отношений. Топологический взгляд распространяется ученым и для изучения метода в пространстве науки. Будем иметь 












весьма своеобразное преломление, раскрываясь посредством интерпретации научного метода как не только описывающего 
реальность, но и создающего ее; в несколько иной фразеологии, но речь также может идти о производстве (социального) 
пространства. 
Прежде чем обратиться к идеям британского ученого, позволим себе небольшое отступление. Обращение к любому 
тексту, претендующему на научную состоятельность, показывает, что отдельное место занимает описание методов иссле-
дования.
Есть, конечно, риск обнаружить методологическую наивность, но зададимся вопросом – всегда ли описание методов 
(например, во введении автореферата) предшествует написанию основного массива текста? Знакомо ли мучительное чув-
ство необходимости описания того, каким образом текст уже написан, когда то, как был сделан текст, абсолютно не втиски-
вается ни в какие методы, а подходят совсем другие слова, не говоря уже о том, что и не слова вовсе иногда могли сыграть 
ключевую роль. В некоторых работах описание (представление) методов является интереснейшим фрагментом, интерес-
нейшим и столь исчерпывающим (вплоть до исчезновения всякой интриги исследования; кстати, а нужна ли интрига в жан-
ре научного исследования? и, случайно ли сходство слов исследование и расследование?), что дальше можно и не читать. К 
чему спотыкаться и останавливаться (метафоры Ло), ведь удачно (грамотно, квалифицированно …) выбранный метод дает 
(ли? или усыпляет, усмиряет, парализует?) гарантию успеха (в исследовании, расследовании, в практиках и опыте различ-
ных сфер жизни). Однако, что плохого в гарантиях?!!! 
Что же касается Ло, его работы по социальной топологии обнаруживают подлинно философское видение. Анализируя 
конкретные события, ученый выходит за пределы эмпирического, поднимаясь на уровень социально-философских обобще-
ний. Отметим, что представленный в концепции Ло метод в пространстве науки таков, что задает новый взгляд на способы 
существования и ответственность в науке, а также на возможность изменения исследовательских программ в том или ином 
направлении, вследствие чего логика рассуждений об этике науки приобретает более «осязаемый», реалистичный аспект. 
Сказанное относится ко многим текстам, но, прежде всего, к работе «После метода: беспорядок и социальная наука» [4], 
которая, безусловно, суммирует определенный этап научной биографии автора. Название книги парадоксально оппонирует ее 
содержанию – ведь пафос ее сводится к тому, что метод умер, да здравствует метод. Обращает внимание, что уже на уровне за-
головка работа Ло обнаруживает коннотации с работой Пола Фейерабенда «Против метода». Поскольку в рамках данного текста 
не представляется возможным проследить смысловые параллели работ обоих авторов, отметим лишь, что Ло отмечает принци-
пиально неверную трактовку основного тезиса книги все дозволено. Отметим и то, что, на наш взгляд, в свое время в большей 
степени был воспринят «разрушительный» пафос работы Фейерабенда, а содержательный аспект (здесь имеются в виду обе 
работы – и «Против метода» и «Наука в свободном обществе») – не нашел пока достойного признания. 
Книгу британского исследователя отличает будто нарочито вызывающе ненаучный тезаурус и, если так можно выра-
зиться, она полна интриги! Книга весьма многослойна, не только ввиду своей структуры (главы, интерлюдии, обилие сно-
сок), но глубже – она может быть прочитана в разных модальностях: и как многочисленное описание экспериментов, что, 
возможно обусловлено традициями Ланкастерского университета; и с точки зрения позиционирования нового метода (ме-
тода-сборки, в авторской интерпретации); и сквозь призму философского видения, поскольку философская линия («фило-
софские посылки» [4, с. 26]), в более или менее явном виде присутствует в данной работе, в том числе, в построении ее 
центрального концепта, труднопереводимого на русский язык Hinterland; и, наконец, в контексте проблематики научного 
языка и шире – научных, академических текстов, причем как с позиции автора текста, так и его читателя. 
Аналитике данных вопросов была посвящена отдельная статья [7]. В настоящий же момент обратимся несколько под-
робнее к замечаниям Ло о чтении академических текстов, в том числе, в сравнении с художественными [4, с. 32–34; с. 303–
304]. «Академические тексты, пишет ученый, обычно прочитываются как технически адекватные описания внешних реа-
лий. В отличие от романов, они редко читаются ради них самих … академические тексты не читаются как резонирующие 
участники создания реалий, которые они описывают» [там же, с. 303–304]. Добавим, и тексты не таковы, как, например, 
Федон или Пир. Ло напрямую пишет и о том, что в социальной науке «имеет место распространение довольно уродливого 
жаргона» [там же, с. 307]. Вопрос языка волнует многих исследователей, как применительно к написанию научных текстов, 
так и, что не менее важно, с позиций образования [5], поскольку речевые практики «способны порождать развитие внутрен-
ней смысловой сферы человека, его рефлексивных и творческих способностей», как отмечается в исследовании, посвящен-
ном аналитике культуротворческого потенциала интонирования [6, с. 233]. 
Проблема существует – гениальный читатель (с помощью Умберто Эко) для художественных текстов нашелся, а для 
философских, научных (или академических, в терминологии Ло)? Было бы весьма интересно проследить связь, сравнение 
со всеми полутонами и оттенками процессов чтения художественных произведений и философских, или иначе, роль чита-
теля в данных процессах. Однако, это тема для совсем другой статьи, отметим лишь следующее. 
Проблема языка написания научных текстов, безусловно, существует; где проходит та грань, которая все-таки должна 
быть? Интуиция автора? (С другой стороны, чтение серьезных научных текстов требует времени, которое не хочет тратить 
ни обыватель, ни (зачастую!) «серьезный» ученый. Подобное чтение сродни роскоши, и, как любое роскошество, доступно 
лишь для единиц. Однако если продолжить рассуждения в подобном духе, то это потребует пересмотра, в том числе, многих 
аспектов образования и т. д.).
Сложность в том, что написание академического текста это всегда описание того, что уже было – проведенный мысли-
тельный эксперимент, интеллектуальное путешествие, рутинная работа, моменты озарения, горения, вдохновения, упадка, 
разочарования, непонимания, раздражения, когда мысль ускользает, не дается, не втискивается в известный тезаурус, а тре-
бует чего-то, чего бедный муравей (аббревиатура акторно-сетевой теории, которая остроумно обыгрывается Б. Латуром – 
ANT в переводе с английского муравей) никак не может взять в толк … короткие периоды скромного (тайного) восхищения 
собой и нескромных возгласов – «Ай да Пушкин…» – еще никто не отменял и затяжные периоды самобичевания, не напо-
каз, глубоко ранящие, оставляющее яд сомнения и в своих интеллектуальных возможностях, и в вопросах кому это вообще 
нужно, зачем я это делаю и … опять волнение от темы работы (статьи, заметки, работы в стол …), вопросы, загадки, вот-
вот догадки и так до бесконечности … Любой автор в своей деятельности постоянно сталкивается (и, безусловно, может 
расширить) с происшествиями из списка. Можем ли мы отрицать, что перечисленное выше не оставляет следов на наших 
письменах? Должны ли они (из списка) каким-то образом присутствовать в тексте? И каким образом? Как быть с чистотой 





















Обратимся, однако, к идее британского ученого о топологически множественных объектах, которая развернута в про-
граммной статье «Объекты и пространства» [3].
Задаваясь вопросом «что такое объект», автор, апеллируя к акторно-сетевой теории в исходной ее форме, отвечает: «Объекты 
являются «производными» некоторых устойчивых множеств или сетей отношений» (курс. авт.) и утверждает, что «объекты 
сохраняют свою целостность до тех пор, пока отношения между ними стабильны и неизменны» [3, c. 30]. Утверждает с тем, 
чтобы позднее парадоксально опровергнуть это «фундаментальное допущение» и, с другой стороны, привести новые аргументы 
для его подтверждения. Автор говорит о наличии разных видов пространств (пространственностей) и выдвигает идею об объ-
ектах, которые существуют как бы на пересечении различных пространств, точнее, представляют собой собственно пересечение 
различных пространств. Это эвклидово, сетевое и, особого типа пространство – «текучая пространственность – пространство 
потоков». «Объекты, продолжает автор, могут быть поняты как пересечения между различными определениями непрерывности 
формы: евклидовой, сетевой и текучей» [там же, c. 37–41]. С тем, чтобы избежать путаницы, заметим, что согласно Ло, многие 
так называемые «потоки» вовсе не принадлежат текучей пространственности … многое из того, что говорится о «глобальных 
потоках» (ссылается, в первую очередь, на работу М. Кастельса «Информационная эпоха») – информации, капитале, людях – при-
надлежит сетевому пространству и вовсе не относится «к изменчивой поточной пространственности» [там же, с. 38]. Важнейший 
вывод, к которому приходит ученый, гласит: «Объекты, которые зафиксированы и стабильны, например, в пространстве сетей 
оказываются сломанными в текучем пространстве» 38. Вместе с тем, имеют место и обратные процессы. Ло приводит пример с 
техническим устройством, пример, который для него, видимо, является очень показательным, поскольку он дает его описание и 
в статье, и в книге. «Итак, в евклидовом и в сетевом пространствах втулочный насос – нестабильный объект. Вероятно, его гоме-
оморфизм утрачивается при постоянных трансформациях. Однако такой вывод ставит нас перед проблемой: действительно ли 
речь идет о «сломанном» объекте или все же насос сохраняет гомеоморфность, но в некоем ином пространстве?», и далее следует 
вывод – насос как изменчивое устройство является частью (и участвует в производстве) особого типа текучей пространствен-
ности – пространства потоков» [там же, с. 37].
Принципиально и достаточно сложным для понимания является то, что, поскольку речь идет о разных уровнях (про-
странственностях), то есть, подчеркнем, о разных топологических системах, то разрывы и катастрофы, устойчивость или 
неустойчивость отношений, понятия центра и периферии различны и могут не совпадать. Более того, то, что обеспечивает 
целостность на одном уровне, на другом может восприниматься как угроза разрыва. 
В качестве примеров (в духе Лефевра) можно привести Академию Платона или Александрийскую библиотеку, или цен-
тральный зал терм Диоклетиана, который, благодаря гению Микеланджело стал римской базиликой (Santa Maria degli Angeli 
e dei Martiri). Приведем и иной пример. Так, гигантский по своей значимости Пантеон в Риме, утратив со временем данную 
ему императором Адрианом метарелигиозную направленность и, соответственно, сложнейшую систему (сеть) отношений, 
в течение почти двадцати веков сохраняется (в том числе как действующий и сегодня храм итальянской столицы) именно 
благодаря тому, что был передан христианской церкви (то есть была изменена система отношений) императором Фокой, 
колонна которому установленная на Римском форуме, по-прежнему занимает свое место. «Работа потоков» часто остается 
невидимой: говоря метафорически, изменчивость «протекает» сквозь сеть, говорит британский ученый [там же, с. 40].
Темы, обозначенные авторами, а именно, производство пространства, и производство метода «методы, их правила и еще 
более их применение не только описывают, но и помогают производить (курс. авт.) познаваемую реальность» имеют много 
аспектов и уровней осмысления и, безусловно нуждаются в дальнейшей проблематизации. Цель же настоящей статьи состо-
яла в том, чтобы контурно проследить некоторые идеи авторов, не только задавших неординарные импульсы для развития 
топологической темы, но и во многом определивших ее этические и эпистемологические перспективы.
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КРЕАТИВНАЯ ЛИЧНОСТЬ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ 
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В статье анализируются аспекты формирования креативной личности в условиях образовательной парадигмы 
высшего педагогического учебного заведения. Обосновываются критерии креативности и креативной личности. Подробно 
характеризуются особенности креативного студента и креативного преподавателя на занятиях по стилистике 
украинского языка. Деятельность преподавателя рассматривается в соответствии с теоретически-знаниевым, психоло-
гическим, педагогическим и лингводидактическим уровнями. 
Ключевые слова: креативность, креативная личность, принцип креативности, украинский язык, учитель украинского 
языка и литературы, стилистика украинского языка. 
The article is related to the aspects of the creative personality formation in conditions of the educational paradigm of the higher 
pedagogical educational institution. Criteria of creativity and creative personality are grounded. The features of creative students 
and creative teachers related to the stylistics of the Ukrainian language lessons are characterized in detail. The activity of the teacher 
is considered on the theoretical, knowledge-related, psychological, pedagogical and linguodidactic levels.
Keywords: creativity, creative personality, creativity principle, Ukrainian language, Ukrainian language, literature teacher, 
Ukrainian language stylistics.
Реалии настоящего времени требуют изменений в подходах к организации образовательного процесса в высшей школе. 
Сверхважно сформировать у молодых людей приоритетные навыки, определяющие грамотность, в частности умение 
критически мыслить, способность к взаимодействию и коммуникации, творческий подход к решению проблем.
О. Куцевол утверждает: «Смещение акцентов образовательной парадигмы в сторону гуманизации и саморазвития 
личности определяет основную цель учебного процесса вуза – пробудить в человеке творца, развить заложенный творческий 
потенциал и сформировать потребность в дальнейшем самопознании, саморазвитии и самосовершенствовании» [4]. 
Креативность становится необходимым условием самореализации личности и показателем успешного человека. К тому же, 
для будущего учителя украинского языка и литературы важно уметь использовать собственные креативные способности в 
профессиональной деятельности и владеть методиками развития креативности учащихся [3].
Внедрению принципа креативности при обучении украинскому языку посвящены труды З. Бакум, И. Гайдаенко, 
Ж. Гориной, Е. Горошкиной, И. Дроздовой, О. Караман, С. Карамана, К. Климовой, О. Копусь, И. Кучеренко, О. Кучерук, 
В. Мельничайко, А. Никитиной, Т. Окуневич, С. Омельчука, Н. Остапенко, М. Пентилюк, К. Плиско, Л. Поповой, Е. Семеног, 
Т. Симоненко и других.
Анализ научной лингводидактической литературы позволяет подытожить, что для определения обозначенного 
современного принципа обучения украинскому языку используются следующие термины: «принцип креативности» 
(Е. Горошкина, Л. Мацько, С. Омельчук, Е. Семеног), «сотворчество» (З. Бакум, О. Караман, С. Караман, О. Копусь), 
«принцип лингвистической креативности» (Е. Горошкина), «лингвокреативность» (Ж. Горина), «когнитивно-креативный 
принцип» (Л. Попова).
Принцип креативности заключается в развитии в учащихся способности к творчеству, творческих способностей 
личности в процессе освоения украинского языка как системы и средства коммуникации» [7, с. 12], а также в обеспечении 
результативной творческой речевой деятельности [2, с. 11]. По мнению Ж. Гориной, лингвокреативность как феномен 
речевого общения «провоцирует говорящего на открытие новых смысловых связей в известном, предусматривает ярко вы-
раженную речевую активность и инициативность, способность к импровизации» [1].
В высших учебных заведениях принцип креативности реализуется через креативную личность, креативный процесс и 
креативный продукт.
Цель нашей работы − охарактеризовать особенности формирования креативной личности на занятиях по стилистике 
украинского языка в высшей школе.
С. Сысоева считает, что творческая личность − это «креативная личность, которая в результате воздействия внешних 
факторов приобрела необходимые для актуализации творческого потенциала человека дополнительные мотивы, личностные 
образования, способности, позволяющие достигать творческих результатов в одном или нескольких видах творческой 
деятельности» [5, с. 22].
Рассматривая реализацию принципа креативности, нужно говорить о двух субъектах образовательного процесса вуза – 
студенте и преподавателе.
Показателями креативности и креативной личности студента является оригинальность и нестандартность, особенности 
реакции, в частности скорость, эмоциональность, фантазия, гибкость, анализ и рефлексия, самостоятельность и деятельность [8].
Оригинальность и нестандартность предусматривает овладение студентами умений находить оригинальные 
инновационные пути раскрытия определенной стилистической темы, демонстрировать свою позицию и высказывать 
вариативные взгляды. Осуществляя стилистический анализ, − способность «выходить» за пределы однозначности 
(например, выявление аспектов речевой картины мира, интерпретации текстов с позиций когнитивных процессов, анализ 
внешних и внутренних факторов развития языковой системы произведения и составляющих, которые управляют процессами 
ее становления, самоорганизации и функционирования и т.п.). В дальнейшей педагогической деятельности – написание 
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Быстрая речевая реакция реализуется через быстрое нахождение языковых единиц для стилистического редактирования, 
подбор необходимых языковых средств и компоновки их в текст, а также надлежащее реагирование на устные 
коммуникативные задания.
Эмоциональность, фантазия и гибкость воплощается с помощью умения демонстрировать эмоции в течение устной 
речеобразующей деятельности, выявлять фантазию к определению стилистических потенций текстов, употреблять 
образные средства (тропы и фигуры), гибко переключаться с одной проблемы на другую, рассматривать и анализировать 
стилистические аспекты текста под разным углом зрения.
Анализ и рефлексия проявляется в умении высказывать критические замечания об уровне ответов одногруппников и о 
соблюдение ими норм современного украинского литературного языка, а также выражать свое отношение, анализировать 
деятельность других студентов, признавать свои ошибки и трудности. Креативному студенту присуща активность на 
занятии, он всегда сознательно обдумывает стилистические явления, умеет в своем ответе привлекать междисциплинарные 
связи.
Самостоятельность и целенаправленная деятельность осуществляется через самоконтроль, самоанализ речи, 
самосовершенствование и самовыражение, поддержку мотивации действовать уверенно, не бояться допустить 
ошибку, пользоваться современными информационно-справочными источниками, в частности Интернет-ресурсами, 
исследовательскую активность и способность к импровизации. К тому же, креативный студент - будущий учитель-
языковед - не должен подвергаться воздействию внешней среды в аспекте речевого общения.
К указанному добавим способность к подражанию (в частности речевому творчеству высокого уровня), инициативность, 
настойчивость, эрудицию.
Актуальным является овладение студентами креативной компетентностью – «способностью к решению любой учебной 
задачи творчески; желание и умение действовать не по образцу, а оригинально, предусматривать новизну при решении 
учебных задач и т.д.» [6].
В вузе обращаем внимание не только на узкую трактовку − креативность отдельного студента, но и заботимся о 
расширении этого аспекта − творческая академическая группа. Креативность академической группы достигается с помощью 
приобретения следующих компетентностей: работа в коллективе (команде); координация действий; влияние на развитие 
одногруппников; умение воспринимать их взгляды (вероятно, противоположные) на стилистические явления; наличие по-
ложительной межличностной коммуникации внутри группы; умение определять студентов в микрогруппе (при условии 
групповой учебной деятельности) для представления результатов работы и др.
Принцип креативности способствует развитию стилистической компетентности и актуализации потенциала 
креативности студентов. В этом процессе весомая роль преподавателя, критерии деятельности которого (с позиций 
креативности) анализируем на теоретически-знаниевом, психологическом, педагогическом, лингводидактическом 
уровне.
На теоретически-знаниевом уровне преподаватель должен владеть стилистическими понятиями и категориями, знать 
истоки украинского стилистической науки, ориентироваться в современных стилистических теориях и тенденциях, 
разграничивать взгляды языковедов и лингвостилистов по разным критериальным признакам, а также в совершенстве знать 
нормы современного украинского литературного языка, в частности стилистические.
Психологический уровень предполагает готовность преподавателя изменяться в соответствии с новой образовательной 
средой; желание к самосовершенствованию, самовыражению и самоактуализации; знание психологических особенностей 
студентов и умение правильно организовать их работу, определять исполнителей тех или иных упражнений и заданий, вы-
бирать студентов для проведения дискуссии или диспута, иногда определять очередность их ответов.
Педагогический уровень актуализируется в плоскостях «преподаватель → студент» и «преподаватель → среда». Так, 
реализуя личностно-ориентированный подход, важно осуществлять положительное мотивирование студентов к изучению 
дисциплины, уметь создавать ситуацию успеха, иметь желание раскрыть потенциал каждого студента и мотивировать их 
быть интересными людьми для себя и своих одногруппников. Органическое взаимодействие со студентами реализуется 
в совместном сотрудничестве, восхищении любой идеей студентов и одобрительном отношении к их инициативности. 
Значение приобретает репрезентирование трудов будущих учителей-словесников – участие в конкурсах научных работ, 
олимпиадах, конференциях, виртуальных презентациях, совместных проектах с зарубежными студентами, создание веб-
страниц и сайтов и т.п. Современный образовательный процесс предусматривает стимулирование самостоятельности 
студентов и удовлетворение их внутренней свободы.
Преподаватель должен выбирать оптимальный стиль поведения и тон в общении, а также уметь высказывать критические 
замечания косвенно и толерантно, привлекая невербальные средства педагогического воздействия и коммуникации.
Существенными в плоскости «преподаватель → среда» является обеспечение условий постоянной занятости студентов, 
попытки создавать «новизну» на занятии, эффект «столкновения идей». Особого внимания требует разнообразия методов 
и приемов обучения на занятии, подбор заданий для создания ситуации неопределенности. Поэтому значение приобретает 
формирование способности преподавателя к вариативности, например, определение одной темы творческой работы, 
которая может выполняться в различных жанрах (по выбору студента): поэзия, фельетон, басня, заметка в газету, интервью, 
веб-страница и прочее.
В то же время студенты не должны бояться ошибиться, откровенно высказывать и отстаивать свое мнение и взгляды. 
Условия, созданные на занятии, должны способствовать самостоятельному поиску действий, а также контролю и 
самоконтролю достижений соискателей высшего образования.
Такие аспекты деятельности педагога, как педагогическая импровизация (умение мгновенно реагировать на ход занятия 
и вовремя корректировать его), педагогическое предвидение динамики развития и образа мыслей студентов и моделирования 
результатов занятия, педагогическое опережение − осуществление при необходимости опережающих действий на занятии 
и педагогическое стимулирование становятся чрезвычайно важными. Неоспоримым является необходимость овладения 
современными информационно-компьютерными технологиями.
Лингводидактический уровень требует от преподавателя системной речевой деятельности, виртуозного владения 
чутьем языка, высокого уровня культуры речевого общения. Обеспечение различных условий общения на занятии (выход из 
«зоны комфорта» − проведение практических занятий в университетской столовой, кафе, на встрече со студентами младших 
курсов, с учениками в общеобразовательной школе) и во внеаудиторное время (экскурсии, путешествия, посещения 

















культурных мероприятий и др.). К тому же способствует возникновению оригинальных ситуаций общения и осуществлению 
опосредованной проверке умения подбирать необходимые языковые средства, соблюдать нормы современного украинского 
литературного языка, владеть правилами этикета.
Интересны предложения креативных образцов общения на украинском языке и умение подбирать эстетически значимые 
тексты различных функциональных стилей как иллюстративного материала писателей-классиков и современных мастеров 
пера.
Креативность не является врожденной характеристикой индивида, поэтому преподаватель должен создать креативную 
среду, которая будет влиять на составляющие акта творчества: стимулировать и поддерживать студентов в их творческой 
деятельности; организовывать, направлять и ускорять креативный процесс, корректировать представления студентов о 
характеристиках и параметрах креативного продукта.
Итак, принцип креативности определяет творческую деятельность субъектов обучения – студентов и преподавателей. 
Его основная цель – возбуждать воображение и способствовать созданию нового речевого продукта. Развитие креативности 
будущих учителей украинского языка и литературы положительно влияет на расширение лингвального кругозора, 
формирование целостного взгляда на мир, на интерес к своей профессии и качество реализации профессиональных 
функций, а также мотивирует к постоянному росту научного и методического уровней.
Мы согласны с Е. Горошкиной, что «алгоритм формирования креативности студента должен быть заложен в содержании 
учебных и рабочих программ по всем дисциплинам» [3]. Дальнейшие исследования видим в предложениях к учебной про-
грамме дисциплины «Стилистика украинского языка» по реализации принципа креативности, а также в студиях по форми-
рованию креативной компетентности студентов.
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Актуальность исследования связана с приоритетом интеллектуальной подготовки детей с нарушениями зрения 
в ходе развития мыслительных операций (классификацией, абстрагированием, сравнением, синтезом и анализом). 
Цель: обосновать и экспериментально установить уровни развития творческого мышления старших дошкольников с 
нарушениями зрения средствами игровой деятельности. Исследование проводилось на базе Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 138 компенсирующего вида второй категории для детей с нарушениями 
зрения г. Челябинска в 2016–2017 г. Основная образовательная программа адаптирована для детей с нарушениями зрения 
и составлена на основе примерной программы Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой «От рождения до школы» и «Программы 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида» под ред. Л.И. Плаксиной. Использованы методики: 
А Зака «Исключение лишнего предмета», «Матрицы Равена». В ходе первичной диагностики по этим методикам был 
выявлен уровень сформированности свойств мышления старших дошкольников с нарушениями зрения средствами игровой 
деятельности и получены результаты согласно возрастной норме развития мышления.
Ключевые слова: творческое мышление, старшие дошкольники, нарушение зрения, игровая деятельность, основная 
образовательная программа.
The relevance of the research is related to the priority of intellectual preparation of children with visual impairment during 
the development of mental operations (classifi cation, abstraction, comparison, synthesis and analysis). Purpose: to substantiate 
and experimentally establish the levels of development of creative thinking of older preschool children with visual impairments by 
means of game activity. The study was conducted on the basis of the Municipal Pre-school Educational Institution Kindergarten 

















No. 138 of the compensating type of the second category for children with visual impairments in Chelyabinsk in 2016-2017.The 
basic educational program is adapted for children with visual impairments and is compiled on the basis of the approximate program 
N.E. Veraksy, M.A. Vasilyeva «From birth to school» and «Programs of special (correctional) educational institutions of the 
IV type», ed. L.I. Plaksina. Methods used: A Zak «Exclusion of objects», «Matrix of Raven». In the course of primary diagnosis, these 
methods revealed the level of formation of the thinking properties of older preschool children with visual impairments by means of 
game activity and results were obtained according to the age norm of the development of thinking.
Keywords: creative thinking, senior preschoolers, visual impairment, game activity, basic educational program.
Актуальность темы исследования связана с исключительной важностью освоения мыслительных операций 
классификации, конкретизации, обобщения, абстрагирования, сравнения, синтеза, анализа. Анализ последних публикаций 
по этой теме только одного журнала показывает, что высшей формой отображения окружающей действительности 
и преодоления проблемных ситуаций является мышление, поэтому от уровня его развития напрямую зависит 
приспосабливаемость к изменяющимся условиям жизни, адаптация человека в социуме [1-19].
Нарушение функций зрительного восприятия, затрудняет, ограничивает, а в некоторых случаях полностью, исключает 
зрительное восприятие как ресурс, неминуемо отражаясь на представлениях, так как того, чего не было в восприятии, не 
может быть и в представлении.
Современные представления о структуре готовности к обучению показывают актуальность своевременного интеллек-
туального развития детей с нарушениями зрения при подготовке к учебной деятельности, учитывая негативное влияние 
недостатков в зрительном восприятии у детей с нарушениями зрения отражающихся на чувственной основе познавательной 
деятельности. В мировой истории представлено большое количество случаев, достижений слепыми высокого уровня IQ, 
что доказывает, что качественное развитие интеллекта возможно [20-25].
Цель представляемого исследования: обосновать и экспериментально проверить способы развития творческого мышле-
ния старших дошкольников с нарушениями зрения средствами игровой деятельности.
Многомерность и феноменальность данного явления подчеркивается существованием многообразных теорий игры, ве-
сомых мнений исследователей и ученых о сущности игры и ее значении в образовании воспитании, развитии, ребенка. В 
способности перерастать в терапию, в обучение, в модель типичных человеческих взаимоотношений и проявлений в вос-
питании и труде, в творчество при этом оставаясь отдыхом, развлечением заключается феномен игры. Дидактические игры 
обладают устойчивой структурой: дидактической задачей, содержанием, правилами, игровыми действиями. Существует 
огромное многообразие видов познавательной игры: игры–обзоры, дискуссии, игры–споры, пресс–игры, игры–путеше-
ствия, игры–конкурсы и другие подобные игры.
Интеллектуальные игры считаются разновидностью дидактической и познавательной игры. Подвижные игры 
качественное средство включения ребенка в струю здорового образа жизни, являются любимыми играми, а не только 
лишь формой детского активного отдыха. Сюжетно–ролевые игры имеют необъятный спектр возможностей для развития 
воображения и фантазии, что позволяет включить детей в творческую деятельность, по этой причине их нередко именуют 
творческими. В играх–драматизациях конструктом становится применение самими детьми какого–либо сюжета. Основа 
импровизации – сценарий. Ценность игры–труда в нахождении каждым ребенком в них дела по душе, что развивает мысли-
тельную активность, наблюдательность, воображение и многое другое.
Невербальные средства общения доступны дошкольникам с патологией зрения на значительно меньшем уровне. 
Выразительных движений, жестов, мимики дети почти не применяют при общении со сверстниками и взрослыми. 
Сомневаясь, верно ли принятое решение, дети разрешают свои сомнения при помощи речевых форм – уточнений, 
утверждений, вопросов, таким образом, важнейшее средство общения для них – речь.
Вербализация мышления характерна при нарушениях зрения, когда происходит обнаружение разрывов между образным 
мышлением и чувственным опытом. Вследствие малого количества способов к анализу, а также к образам мышления и 
памяти.
Согласование совместной деятельности действий всех её задействованных лиц должно быть полным, детям с 
нарушениями зрения с особым трудом это удается.
Благодаря общей неуверенности, слабому владению навыками эмоционально–насыщенной и активной коммуникативной 
деятельности, идет рассогласование коллективной игры. Помимо этого, детям приходится постоянно испытывать 
повышенные потребности в контроле, одобрении, помощи взрослого.
Сказанное позволяет планировать включение детей с нарушениями зрительной функции в игровую деятельность 
многофункциональную и разнообразную для развития и коррекции недостатков свойств творческого мышления и речевых 
функций.
Исследование проведено под нашим руководством К.С. Жилкиной (магистраном по направлению 44.04.02 Психолого–
педагогическое образование; направленность программы магистратуры «Психология управления образовательной средой») 
на базе Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 138 компенсирующего вида второй 
категории для детей с нарушениями зрения г. Челябинска в 2016–2017 г. В исследовании приняло участие 10 воспитанников 
подготовительной группы. Группа сформирована в августе 2014 году как средняя. Группу посещает 1 слепой ребенок, 
2 ребенка слабовидящих; 7 детей в группе имеют темпово–задержанный тип развития. Социометрическая методика вы-
явила наиболее предпочитаемых детей в группе («звезды»: 2 человека), предпочитаемых (5 человек), принятых (8 человек), 
отвергаемых нет. Эмоционально–волевая произвольность высокая у 7 человек.
Вне учебных занятий дети посещают библиотеку для слепых, библиотеку им. В. Маяковского, музыкальную библиотеку, 
поправляют здоровье в поликлинике (медосмотры, прививки, кислородные коктейли). В детский сад приезжают театральные 
и музыкальные коллективы (1 раз в месяц). Выбранный родительский комитет помогает в проведении массовых культурных 
мероприятий. Дети выступают на утренниках, посвященных календарным праздникам: 1 сентября, День Матери, Новый 
Год, 23 февраля, 8 марта, День Победы, День защиты детей; проводится праздник осени. Дети участвуют в творческих 
конкурсах «Хрустальная капель», «Искорки надежды» и занимают призовые места, выступают в городской администрации, 
вместе с педагогами участвуют в творческих конкурсах. В День Победы дети посещают мемориал у Вечного огня, 
осенью гуляют в парке на Алом поле. Четверо детей готовятся поступать в специализированную школу № 127 для детей с 
нарушениями зрения. Остальные дети будут учиться в общеобразовательных массовых школах, благодаря организованной 

















лечебной, физиотерапевтической, коррекционно–педагогической работе. Педагогический процесс и офтальмологическое 
лечение дает возможность ориентироваться на обучение детей в обычной школе.
Основная образовательная программа дошкольного учреждения адаптирована для детей с нарушениями зрения и 
составлена на основе примерной программы Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой «От рождения до школы» и «Программы спе-
циальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида» под ред. Л.И. Плаксиной. Воспитатели и специалисты, 
работающие с детьми группы, имеют первую и высшую категории. Для детей проводятся занятия познавательного цикла 
(ознакомление с окружающим миром, формирование элементарных математических представлений, конструирование), 
по речевому развитию (подготовка и обучение грамоте), занятия художественно–эстетического цикла (рисование, лепка, 
аппликация, музыка), по физическому и двигательному развитию (лечебная и физическая культура, ритмика). Тифлопедагог 
организует подгрупповые и индивидуальные занятия по ориентировке в пространстве и развитию зрительного восприятия. 
Учитель–логопед проводит коррекцию нарушения речи на подгрупповых и индивидуальных занятиях. Продолжительность 
каждого занятия 25–30 минут.
В исследовании использованы методики: А. Зака «Исключение лишнего предмета», «Матрицы Равена». По результатам 
методики А. Зака 40% детей справились с заданием, что соответствует норме развития по А. Заку, найдя по 1–2 паре пра-
вильных выборов где все четыре элемента разные и прическа девочек, и взгляд, и нос, и расположение концов платка. 60% 
детей не справились с заданием, так как могли выделить только 1–3 разных признака.
Выявлено преобладание низких показателей развития мышления в выборке из 10 испытуемых, 6 показали низкий 
уровень и 4 соответствие норме развития.
Результаты, полученные по методике «Исключение лишнего предмета», представлены на рисунке 1.
Рис. 1. Показатели уровней развития свойств мышления старших дошкольников с нарушениями зрения по 
методике «Исключение лишнего предмета»
При выполнении методики «Исключение лишнего предмета» в выборке отмечены трудности следующего характера: 
50% детей в больших вариантах задания ограничивалась описанием отдельных предметов, пытались угадать верные реше-
ния, справились с заданиями из Групп I и II. Они на достаточно низком уровне владеют простыми и стандартными рече-
выми обобщениями: мебель, транспорт и др., но не ошибаются в выделении лишней картинки на наглядном уровне. Дети 
могут дать речевое объяснение своего решения. 30% детей справились с заданиями из Групп I, II и III. Выполнили и неко-
торые задания и из Групп IV и V. Им доступны дифференцированные обобщения и более сложные обобщения. Трудности в 
основном возникали с формулировкой объяснения решения, а не с самим выделением лишнего предмета. Дети проводили 
обобщение на конкретном уровне, предлагали иногда ситуационное увязывание группы предметов. Только 20% детей смог-
ли обобщить группы предметов на функциональном уровне: этим шить, вещи, чтобы носить и т.д. Они справились с задани-
ями из Групп I–VI. Испытуемых затрудняют сложные речевые формулировки, объяснение некоторых решений, однако сам 
процесс выделения лишнего предмета у них уже сформирован, и если дети допускали ситуативное решение, то с помощью 
наводящих вопросов их легко поправить, справились с задачами, имеющими два решения и задачами с провокацией.
Выявлено следующее распределение показателей обобщения: 5 детей показали низкий уровень обобщения, выполнив 
задания Групп I и II; 3 ребенка – конкретный уровень обобщения задания I, II, III и некоторые задания и из Групп IV и V; 2 
испытуемых показали функциональный уровень обобщения, справились с заданиями из Групп I–VI.
Результаты, полученные по методике «Матрицы Равена», представлены далее на рисунках 2 и 3.
Рис. 2. Распределение показателей выборов интеллектуального развития по методике Равена (субтест А)

































Анализ ответов, которые ребенок выбирает в тесте Равена, позволяет исследовать качественное своеобразие его интел-
лектуального развития. Доминирующий тип мышления можно определить по используемым операциональным механизмам.
Если задания субтеста А ребенок, в основном, выполняет правильно, то элементарный анализ в визуальном мышлении 
уже присутствует, такой результат показала 50% выборки. Дети могут раздельно воспринимать целое и части, имеют 
представление об их не тождественности, могут выделять, абстрагировать свойства предметов в качестве самостоятельных 
объектов рассмотрения независимо и отдельно от предмета.
Рис. 3. Распределение показателей выборов интеллектуального развития по методике Равена (субтест В)
Отметим, для того, чтобы ребенок смог пользоваться операцией обобщения, необходимо полноценное развитие 
аналитико–синтетического мышления. Иногда способность к синтезу формируется несколько позже, хотя мы и привыкли 
воспринимать эти операции как целостную пару, что показали другие 50% выборки.
Каждый второй ребенок не справился с поставленной перед ними задачей, что показало несформированность 
способности к синтезу в элементарной форме; а половина детей правильно выполнила задания В1, ВЗ, В4, В6, и В7, это го-
ворит о том, что способность к синтезу в элементарной форме (выделение предмета из фона, достройка целостной формы, 
схватывание целостности) уже присутствует. Среди этих детей, один ребенок неверно выполнил задания В5, В9, В11, В6, 
В7, В10, это значит, что он еще не умеет выделять закономерные связи между предметами, явлениями и не ориентируется 
на них в своих умозаключениях. Для выполнения перечисленных заданий требуется увидеть принцип, который «связывает» 
левую пару картинок, и подобрать ответ с использованием этого принципа. Фактически требуется выделить суть правила и 
применять его при решении визуальной задачи. Если ребенок хотя бы в визуальном плане может мыслить, таким образом, 
то полноценное понятийное мышление формируется значительно быстрее.
Таким образом, в ходе первичной диагностики был выявлен уровень сформированности свойств мышления старших 
дошкольников с нарушениями зрения средствами игровой деятельности и получены следующие результаты согласно 
возрастной норме развития мышления:
Несформированность способности к синтезу в элементарной форме у 60% выборки.
При выполнении методики «Исключение лишнего предмета» в выборке отмечены трудности следующего характера: 
50% детей в больших вариантах задания ограничивалась описанием отдельных предметов, пытались угадать верные 
решения, справились с заданиями из Групп I и II. Они на достаточно низком уровне владеют простыми и стандартными 
речевыми обобщениями: мебель, транспорт и др., но не ошибаются в выделении лишней картинки на наглядном уровне. 
Дети могут дать речевое объяснение своего решения. 30% детей справились с заданиями из Групп I, II и III. Выполнили 
и некоторые задания и из Групп IV и V. Им доступны дифференцированные обобщения и более сложные обобщения. 
Трудности в основном возникали с формулировкой объяснения решения, а не с самим выделением лишнего предмета. Дети 
проводили обобщение на конкретном уровне, предлагали иногда ситуационное увязывание группы предметов. Испытуемых 
затрудняют сложные речевые формулировки, объяснение некоторых решений, однако сам процесс выделения лишнего 
предмета у них уже сформирован, и если дети допускали ситуативное решение, то с помощью наводящих вопросов их легко 
поправить, справились с задачами, имеющими два решения и задачами с провокацией.
Приведенные результаты первичной диагностики говорят о том, что на данной выборке необходимо реализовать 
целенаправленную программу формирования свойств мышления старших дошкольников с нарушениями зрения средствами 
игровой деятельности.
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ТВОРЧЕСТВО КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМЕЙНОГО ПСИХОЛОГА
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Участник конференции
В статье показана системообразующая роль творчества в деятельности семейного психолога; раскрыт феномен 
психологической безопасности семьи; дан анализ творческого подхода на разных этапах индивидуального и семейного 
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консультирования с использованием современных техник диагностики и изменения семейной системы с целью улучшения ее 
функционирования; названы особенности проблемных отношений, конфликтных ситуаций и насилия в семье и творческая 
составляющая психологической помощи семье, представлен алгоритм семейного консультирования. Содержание статьи 
соответствует требованиям ФГОС ВО к подготовке магистра по направлению 44.04.02 Психолого-педагогическое 
образование, профиль «Психология безопасности личности». 
Ключевые слова: семья, творчество, психологическая безопасность, семейный психолог, система, консультирование, 
этапы, принципы, техники.
The article shows the system-forming role of creativity in the activity of the family psychologist; The phenomenon of psychological 
safety of the family is revealed; An analysis of the creative approach at different stages of individual and family counseling using 
modern diagnostic techniques and changing the family system to improve its functioning is given. The features of problematic 
relations, confl ict situations and domestic violence and the creative component of psychological help to the family are named, 
the algorithm of family counseling is presented. The content of the article corresponds to the requirements of the GEF VO to the 
preparation of a master in the fi eld of 44.04.02 Psychological and pedagogical education, the profi le «Psychology of personal 
security».
Keywords: family, creativity, psychological safety, family psychologist, system, counseling, stages, principles, techniques.
Анализ работ специалистов [1-16] позволил сделать некоторые обобщения, представленные в этой статье. Семья 
является широко представленным в обществе социальным институтом, который должен иметь свою локальную систему 
безопасности. Функция безопасности заключается в охране биологического и социального бытия членов семьи, защите от 
физических и психологических опасностей, исходящих от окружающего мира. В семье выражается заинтересованность 
людей в долговременном выживании, стабильности и уверенности в будущем. 
На безопасность человека оказывают влияние многие факторы микросреды: семья и особенности взаимоотношений в 
семье и воспитания, референтная группа, реальная формальная группа (профессиональная, учебная), а также социальное 
окружение (соседи, незнакомые люди на улице и т.д.). Именно семья является связующим звеном между этими факторами, 
поскольку уровень адаптации человека в обществе определяется личностными качествами, которые чаще всего формируются 
в семье.
Семья в юридическом смысле – это союз людей, соединенных по особым юридическим правилам, которые характеризуются 
определенными правами и обязанностями. Для регулирования отношений в семейной системе государство издает законы, 
образующие семейное право. Но семейному психологу необходимо постоянно и творчески реагировать на то, что внутри семьи 
часто устанавливаются свои законы, которые не всегда соответствуют нормам семейного кодекса конкретной страны. Семья 
может выполнять свою социальную функцию только при совместном проживании супругов. Все чаще современные молодые 
супруги хотят жить отдельно от родителей, что влечет за собой и положительные, и отрицательные эффекты. Молодая семья 
приобретает самостоятельность и ответственность, что приводит к более быстрой адаптации супругов друг к другу. Если один 
из супругов хочет жить с родителями, это может свидетельствовать о его неспособности жить самостоятельно и нести ответ-
ственность за свои решения. И тогда, второй половине придется жить по правилам родительской семьи супруга или супруги. 
Не каждая молодая семья может формировать дружеские отношения с родителями и понимать, что власть и ответственность 
должна принадлежать родительской подсистеме и основана на уважении. В семье не должна быть нарушена иерархия. Гибкость 
семейной системы характеризуется способностью адаптироваться к изменениям внешней и внутрисемейной ситуации. 
Семейный психолог постоянно проявляет творчество в работе с семейными коалициями и реверсиями иерархии. Почти 
в каждой семье есть коалиции. В функциональных семьях – это родительская коалиция (сильная, крепкая и безопасная), 
и детская коалиция. При такой коалиции существует четкая иерархия власти. Если происходит укрепление коалиции, 
например, мама-сын, мама-бабушка и т.д., семейная система становится дисфункциональной. Например, коалиция матери 
с дочерью против отца ослабляет его родительскую власть над дочерью. Реверсия иерархии реже, но тоже встречаются, 
например, родители вследствие алкоголизма или тяжелой болезни становятся опекаемыми своими детьми. Для психики 
ребенка такие отношения являются крайне разрушительными.
Творческого подхода требует деятельность психолога по изучению жизненного цикла сопровождаемой семьи. Жизненный 
цикл семьи – это определенная последовательность стадий, которые проходит любая семья. Характер изменений может 
определяться личностными особенностями и возрастом супругов и детей, а также культурой, в которой они живут. Переход 
от одной стадии к другой сопровождается семейными кризисами. Кризис может быть деструктивным и конструктивным. 
Деструктивный кризис приводит к нарушению устоев семьи, разочарованию в браке, а конструктивный сопровождается 
переходом семьи на новый уровень развития. 
Именно творческий анализ семейной системы позволяет понять, каким образом семья реализует свои функции, 
распределяет права и обязанности на каждой стадии жизненного цикла. Нормально функционирующая семья – это семья, 
которая ответственно выполняет свои функции, вследствие чего удовлетворяется потребность в росте и изменениях как 
семьи в целом, так и каждого ее члена. При этом творческая психологическая помощь семье может быть оказана в рамках 
индивидуального и семейного консультирования.
Чаще всего к изучению семьи используют системный подход. Системный подход рассматривает семью как живой 
организм. Система – это некое образование, состоящее из множества взаимосвязанных элементов, которые, как единое 
целое взаимодействуют с внешней средой и реализуют общие функции. Поэтому, согласно системному подходу, необходимо 
взаимодействовать со всей семьей, а не с отдельными ее элементами. В системном подходе следственно-причинная логика 
существовать не может, она заменяется на круговую, в которой главный вопрос – «зачем?».
Зачем, например, для изучения семьи используются разнообразные и ёмкие параметры такие, как энергетика семьи, 
границы семьи, функциональные характеристики семьи (В. Сатир); структура семьи, подсистема семьи, границы 
(С. Минухин); эмоциональная система (М. Боуэна). Особенно творческой является деятельность семейного психолога в 
поле эмоциональной системы семьи. Под ней понимается сложный чувственно-поведенческий комплекс, свойственный 
практически всему живому миру. Для характеристики уровня функционирования человека в семье используется понятие 
дифференциация «Я». Это понятие определяет связь эмоций с интеллектом. Если в действиях человека преобладают эмоции, 
то это негативно складывается на жизнедеятельности семьи. Если же преобладает интеллект, то поведение более разумно в 
сложных эмоционально-напряженных ситуациях, следовательно, человек в семейных отношениях более успешен.
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В основе функционирования семьи существуют определенные законы. Назовем два таких закона.
Закон гомеостаза. С позиции закона гомеостаза, каждая система стремится сохранить свое постоянство, каким бы оно 
не было, то есть оставить без изменений. Устойчивость понимается в стремлении к сохранности семьи, стабильном ее 
существовании, без потрясений и изменений.
Закон развития. Каждая система должна развиваться и пройти свой жизненный цикл – определенная последовательность 
стадий. Сознательное стремление супругов взаимодействовать в режиме постоянного развития, опираясь в этом развитии 
на общие семейные ценности, позволяет обеспечить устойчивость семейной системы. 
Профессиональная деятельность и ответственность консультанта заключается в требовании к его профессиональной 
подготовке и квалификации, обеспечивающие необходимый уровень творчества в решении проблем развития и 
функционирования семьи.
Это творчество заложено уже в принципах становления семьи.
Принцип стереоскопичности диагноза означает построение объемной картины семьи, в которой соотнесены образы 
семьи у каждого ее члена и объективная ситуация семейного взаимодействия. Данный принцип определяет требование 
исследования психологических особенностей семьи с позиции всех ее членов, то есть учитывает взгляды всех участников 
семейного процесса. Выполнение этого принципа отражается в стремлении консультанта помочь каждому из участников 
проблемной ситуации, понять ее стереоскопичность.
Принцип реконструкции истории семьи заключается в воссоздании генезиса семьи и развитии истории семейных 
отношений. Целью применения реконструкции является переработка опыта, полученного в родительской семье, в том числе 
и травматического, а также освобождение от негативного, тормозящего влияния семейной истории на текущую жизнь и 
развитие личности. Семейная история, как правило, включает в себя историю прародителей, опыт прежних браков и связей, 
которые приносит человек в свою нынешнюю семью. 
Принцип совместной выработки решения не может быть выполнен без личной ответственности клиента и 
профессионального творчества, и ответственности консультанта. В психологическом консультировании решения не 
рекомендуется давать клиенту в готовом виде.
Творчество выступает системообразующим элементом на каждом этапе семейного консультирования.
На первом (предварительном этапе) уточняется запрос клиента, определяется порядок и регламент работы. 
На первичном приеме происходит знакомство консультанта с клиентом или с семьей. Устанавливается атмосфера 
доверия и безопасности. На этом этапе происходит первичное исследование проблемы, изучение характера взаимодействия 
в системе, выявление позиции членов семьи к существующей проблеме. На данном этапе важно определить уровень 
готовности каждого члена семьи к взаимопониманию и взаимодействию друг с другом, а также способы их достижения. 
Также обсуждается проблема ответственности клиента и консультанта и их функции в процессе работы. Уточняется 
количество и продолжительность встреч, состав участников и оплата консультаций.
На диагностическом этапе консультирования уточняется и изучается проблема клиента в соответствии с принципом 
стереоскопичности диагноза, выявления ролевой структуры семьи и ее внутренних и социальных ресурсов. Формулируется 
рабочая гипотеза о содержании и причинах проблемы. На этом этапе анализируются проблемные ситуации, типовые 
семейные сценарии и мифы. С целью проверки выдвинутых гипотез проводится необходимое диагностическое обследование. 
На этапе составления психологического заключения формулируется психологический диагноз и прогноз. Диагностическое 
заключение содержит описание объективного статуса семьи, вывод о соответствии жалобы объективной проблеме семьи и 
мере ее обоснованности, позитивную оценку функционирования семьи с учетом ее ресурсов, переформулирование значения 
симптомов проблемного поведения членов семьи и роли симптома в сохранении семейного функционирования. Этот этап 
может совмещаться с этапом совместного анализа проблемы и поиска ее решения. 
Этап совместного анализа причин проблемы и определения путей ее разрешения характеризуется анализом проблемы, 
выявлением «сильных» и «слабых» аспектов семьи. На данном этапе обсуждаются основные положения психологического 
диагноза, причины неэффективного семейного функционирования. Совместно с семьей принимаются решения, и составляется 
план их реализации. Необходимо распределить ответственность за реализацию решений между членами семьи.
Целью последнего этапа консультирования является подведение итогов и работа семьи по реализации достижений 
предыдущего этапа в практику повседневной жизни.
Творчество семейного психолога проявляется в индивидуальной работе с одним из членов семьи и в работе со всеми 
членами семьи в разных их сочетаниях.
Индивидуальное психологическое консультирование – это форма профессиональной психологической помощи в 
виде взаимодействия компетентного консультанта и клиента, базирующаяся на полном сосредоточении консультанта 
на уникальности клиента, проводимая исключительно только с тем, кто обратился за консультацией, в ходе которой 
применяются адекватные методы и средства для приобретения клиентом знаний о себе, обучению связывать полученные 
знания с целями. Индивидуальное консультирование одного из супругов чаще всего проводится по поводу семейных 
проблем и является менее эффективным по сравнению с семейным. В любом случае, работа с одним членом семьи не будет 
бессмысленной и безрезультатной. Часто супруг приходит в консультацию один, не желая или не имея возможно привести 
с собой партнера. Приход только одного супруга с жалобами на проблемы в семье является наиболее частым вариантом 
первичного обращения за психологической помощью (Gaunt S.T. 1985). 
В некоторых случаях, когда супруги не желают обсуждать что-либо или один из них проявляет упорство, а другой 
подкрепляет это поведение, консультант становится инициатором раздельных встреч с супругами. Оказавшись наедине 
с одним из супругов, консультант может говорить с клиентом на более глубоком уровне и обсуждать темы, которые были 
трудны в присутствии партнера. Индивидуальные беседы полезны и тем, что человек в дальнейшем сможет доверить тайну 
и говорить о ней в присутствии других членов семьи.
В процессе консультирования супружеской пары муж и жена приходят на консультацию вместе. Консультант помогает 
им осознать конфликтные, непродуктивные формы взаимодействия, благодаря этому супруги обретают новый взгляд на 
семейные проблемы и свою роль в их преодолении. Консультирование семейной пары должно основываться на принципе 
нейтральной позиции, которая заключается в том, что каждый человек, который находится на приеме, должен в равной 
степени иметь возможность и говорить, и быть услышанным. Консультант никого не осуждает и не принимает ничью 
сторону. Этот принцип очень сложен для реализации.
62
















С целью улучшения эффективности функционирования семейной системы используются различные творческие 
техники (социометрические, поведенческие, парадоксальные техники, техника структурного вмешательства и техники, 
базирующиеся на использовании воображения). В результате творческого использования, например, социометрических 
техник (генограммы, социограммы, семейного пространства, семейной скульптуры, игры, ролевой карточной игры) можно 
увидеть место каждого члена семьи в системе позиции того, какие результаты его деятельности и каким образом они 
воспринимаются другими членами системы. Творческие техники позволяют проанализировать жизнедеятельность семьи и 
ее возможное сопротивление к совместной работе с семейным консультантом.
Сказанное ставит перед семейными психологами и не менее актуальные цели – уметь творчески применять современные 
подходы к изучению психологии семьи, проблем ее психологической безопасности и решению связанных с ним задачам по 
оказанию профессиональной помощи.
В соответствии с этой целью семейному психологу необходимо решить следующие задачи: владеть теоретическими 
основами психологической безопасности семьи; знать основные опасности, угрожающие психическому здоровью людей 
в сфере семейных отношений; владеть теоретическими и практическими навыками по диагностике и обеспечению 
безопасности в детско-родительских отношениях.
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Evening train from Vienna to Berlin was noisy preparing 
for departure from the main station of the Austrian capital. 
Stokers threw coal into a fi re-spitting fi re chamber of 
the locomotive intensively, and puffs of vapor with the 
whistling sound came out of the heated boiler. The twisting, 
coiling and transforming dense white haze enveloped the 
locomotive and the fi rst carriages, softly creeping over 
the platform and hiding it from people’s eyes. Because of 
this every next late passenger appearing near the second 
carriage seemed to be unexpected and even fantastic if 
looking from the side…
Max Weber occupied his place in the train for half an hour 
before the departure. All this time he was watching optical 
effects of lights, shadows and mysterious steam spirals 
with great interest, having clung to the window. A little later 
the young mother with the charming pink-checked child 
about fi ve became Weber’s neighbors in a compartment. 
The child was sitting on a velvet sofa opposite to Weber. 
He was eating the crunchy juicy apple and continuously 
looking at the philosopher.
- Mom! Why is this man looking out of the window? – The 
boy asked the woman sitting beside still looking at Weber.
- I do not know. There is probably something interesting! 
– Mother smiled, glanced at the philosopher and stroked 
the child’s head.
At this moment the locomotive horn sang and the train 
started moving with squeaking. 
- But now behind the window you can’t see things the man 
used to look at before, when the train was standing. – The 
child was still curious. - What is he looking at now?
- I know not, my dear. Do not bother him - it is not polite. 
Let the man have some rest. You’d better eat one more 
candy, and then we will try to sleep on this soft sofa.
- No, dear Frau, - Weber interfered with conversation 
of mother and a child, - there is no nothing impolite in 
comprehension of the surrounding reality. Let the kid be 
curious. It’s ok. My name is Max Weber.
- Thanks for the understanding, mister Weber! I am Martha 
Schultz, and this is my son Curt. – The woman answered 
confusedly. - But nevertheless I do not allow my child to 
be persuasive and bother strangers with questions.
- Well, fi rst of all, we are no strangers to each other 
anymore. We’ve just got acquainted. And from billions of 
inhabitants of our planet you certainly have only several 
dozens of acquaintances. These are, you see, rather close 
relations already. Secondly, any deliberate loneliness of 
the person usually testifi es to his directly opposite desire 
– the need to communicate. - Weber looked round new 
friends and admitted with a smile: - I was looking out of 
the window with great concentration hoping you and your 
son pay attention to me… Besides, the Lord brought us 
together in this train absolutely not incidentally. And I also 
must admit that through a window I looked purposefully: 
outside I saw a lot of interesting to myself. 
Уважаемые коллеги!
Вечерний поезд Вена – Берлин шумно готовился 
к отбытию с главного вокзала австрийской столицы. 
Кочегары интенсивно забрасывали уголь в огнедыша-
щую топку локомотива, и клубы пара со свистящим 
звуком вырывались из полости раскаленного котла. 
Плотная белая дымка, извиваясь и трансформируясь, 
обволакивала паровоз, первые вагоны состава и мяг-
ко стелилась по пирону, скрывая его от посторонних 
глаз. Из-за этого появление возле второго спального 
вагона каждого очередного опаздывающего пассажи-
ра, со стороны казалось чем-то неожиданным и даже 
сказочным…
Макс Вебер занял свое место в поезде за полчаса до 
отправления и все это время, прильнув к окну, не без 
интереса наблюдал за оптическим эффектом игры све-
та, тени и загадочных спиралей пара. Немногим позже 
соседями Вебера по купе стали молодая мама и оча-
ровательный розовощекий карапуз лет пяти. Малыш 
расположился на бархатном диванчике купе напротив 
Вебера, с хрустом ел сочное яблоко и неотрывно на-
блюдал за философом.
- Мама, а почему дядя смотрит в окно? – обратился 
мальчик к сидящей рядом с ним женщине, не отрывая 
взгляд от Вебера.
- Не знаю, наверное, там есть что-то интересное! 
– мать улыбнулась, мельком взглянула на философа и 
погладила ребенка по голове.
В это время раздался паровозный гудок, поезд дер-
нулся и со скрипом начал движение. 
- Но ведь теперь за окном уже не видного того, на 
что дядя смотрел пока поезд стоял, – не унимался лю-
бопытный ребенок, - на что же он смотрит теперь? 
- Я не знаю, Солнышко. Не мешай дяде отдыхать 
– это неприлично. Скушай лучше еще конфетку, а за-
тем мы с тобой попробуем лечь спать на этом мягком 
диване.
- Нет-нет, милая фрау, - вмешался в беседу род-
ственников Вебер, - в постижении окружающей дей-
ствительности нет ничего не приличного. Пусть ма-
лыш любопытствует – это нормально. Меня зовут 
Макс Вебер.
- Спасибо за понимание, господин Вебер! Меня 
зовет Марта Шульц, а это мой сын Курт. – смущенно 
ответила женщина. - Но все же я не позволяю своему 
ребенку быть навязчивым и приставать к чужим лю-
дям с расспросами.
- Ну, во-первых, мы уже не чужие друг другу – 
мы познакомились. А из миллиардов жителей нашей 
планеты у Вас, наверняка, наберется всего несколько 
десятков знакомых. Это уже, согласитесь, - достаточ-
но близкие отношения. Во-вторых, любое нарочитое 
одиночество человека, как правило, свидетельствует 
о прямо обратном его желании – жажде общения. – 
Вебер обвел взглядом новых друзей, и с улыбкой при-
знался: - Я сосредоточено смотрел в окно и очень на-
деялся, что Вы с сыном обратите на меня внимание… 
К тому же, раз Господь свел нас в этом поезде, значит, 
произошло это совсем не случайно. И, кроме того, за-
мечу, что через оконное стекло я все-таки смотрел не 
просто так: наружи я увидел много интересного для 
себя. 
- И что же там было интересного? – спросил ма-
- Like what? – little Curt asked sitting down near Weber. 
– You also saw the organ-grinder with the monkey and a 
blue parrot?
- No, little one, I looked at the platform and suddenly 
understood that whoever I would see in twists of white 
steam, my fi rst attitude towards such stranger would be 
dictated by my momentary mood and views. And only 
then, if I have to communicate with such person, I will 
be able to understand him as the personality and gain new 
knowledge! So, thank you, dear Curt, for the science!
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ленький Курт, присаживаясь рядом с Вебером. – Вы 
тоже увидели шарманщика с обезьянкой и синим по-
пугаем?
- Нет, малыш, я смотрел на пирон и вдруг понял, 
что какого бы человека я ни увидел в клубах белого 
пара, мое первое отношение к такому незнакомцу бу-
дет продиктовано моим сиюминутным настроением и 
образом мыслей. И лишь затем, если мне придется по-
общаться с таким человеком, я смогу понять его как 
личность и получу новые знания! Так что, спасибо 
тебе, дорогой Курт, за науку!
Данный сборник включает доклады, представлен-
ные на CXLVIII Международную научно-практиче-
скую конференцию «Cоотношение индивидуальных 
и коллективных потребностей в контексте повышения 
эффективности социальных процессов», а также II 
этап научно-аналитических первенств по экономиче-
ским наукам и менеджменту, юридическим, социоло-
гическим, политическим, военным наукам и менед-
жменту. 
Искренне благодарим авторов представленных в 
сборнике произведений за активное участие в между-
народных научных коммуникациях, поздравляем по-
бедителей и призеров соответствующих первенств по 
научной аналитике, а также с нетерпением ожидаем 
дальнейшего участия этих ученых в Международном 
научно-аналитическом проекте МАНВО, их новых 
идей и научных разработок.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ / INFLUENCE OF SOCIAL-LABOR RELATIONS ON 
EFFECTIVENESS INCREASE OF SOCIAL PROCESSES AND PRODUCTION OF ENTERPRISES
Мороз Л.И., канд. экон. наук, ст. науч. сотр., доцент
Национальный университет «Львовская политехника», Украина
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В статье рассмотрено и исследовано влияние факторов социально-трудовых отношений, характеризующих экономи-
ческое и психологическое взаимодействие промышленно-производственного персонала предприятия в аспекте его трудо-
вой и после трудовой деятельности, которые включают проблемы справедливого пенсионного обеспечения, а также фак-
торы соответствия квалификации рабочих и сложности выполняемых работ, являющиеся носителями риска невостре-
бованности продукции и возможного ухудшения эффективной деятельности предприятия и социальной жизни населения.
Ключевые слова: социально-трудовые отношения, персонал предприятия, работники пожилого возраста, пенсионное 
обеспечение, квалификация рабочих, сложность работ, социально-психологические отношения.
The infl uence of the factors of social and labor relations that characterize the economic and psychological interaction of the 
industrial and production personnel of the enterprise in the aspect of its labor and after labor activity is examined and investigated 
in the article. The consideration includes the problems of fair pension system, as well as factors of the correspondence of workers’ 
skills and the complexity of the works under way, which carry the risk of unclaimed products and the possible deterioration of the 
company’s effective operations and social life of population.
Keywords: social-labor relations, personnel of the enterprise, older employees, pension system, skills of workers, complexity of 
the works, social and psychological relations.
Необходимость перестройки экономики Украины требует существенных изменений в управлении предприятиями, где 
основным элементом являются люди, а главный признак - это единство их личных, коллективных и общественных интере-
сов. Поэтому особого внимания и непосредственного изучения требуют социально-трудовые отношения и другие факторы 
взаимодействия в трудовом коллективе, которые существенно влияют на его деятельность.
С точки зрения экономики социально-трудовые отношения характеризуют экономическое и психологическое взаимо-
действие индивидуумов и социальных групп в процессах их трудовой деятельности, создавая при этом как материальные, 
так и духовные ценности [1]. При этом предметы социально-трудовых отношений определяются целями людей на разных 
стадиях их жизненного цикла: от рождения до окончания обучения; трудовой и после трудовой деятельности.
На первой стадии жизненного цикла работника социально-трудовые отношения связаны в основном с проблемами про-
фессионального обучения, на второй стадии – это отношение к приёму на работу, увольнению и оплате труда. На третьей 
стадии основной проблемой сегодня является пенсионное обеспечение.
Сегодня миллионы людей пожилого возраста, которые всю жизнь работали не покладая рук, получают пенсию, которая 
даже не удовлетворяет их жизненных потребностей. При определении размера пенсий отсутствует какая-либо справед-
ливость - пенсии часто не зависят от того, где и сколько человек работал. Пенсионная система действует сегодня так, что 
без соответствующих её изменений через 5-10 лет может сложиться ситуация, когда государство не сможет гарантировать 
пенсионных выплат. С этим невозможно мириться и именно поэтому Правительство Украины разработало предложения 
к пенсионной реформе, основной целью которых является восстановление справедливости в отношении пенсионеров [2]. 
Основная идея предложенной реформы: если человек честно работал всю жизнь, он должен гарантированно получать до-
стойную пенсию. Человек труда не может получать таких же выплат, как и тот, кто в течение жизни не работал соответству-
ющим образом и не беспокоился об обеспечении собственной старости. Правительство предлагает пересмотреть пенсии, 
размер которых не меняли последние пять лет. Такое «осовременивание» предусматривает изменение показателя средней 
зарплаты по Украине, который применяют при начислении пенсии. Средняя зарплата растет ежегодно, однако в последний 
раз «осовременивание» пенсий проводили в 2012 году с применением показателя средней зарплаты за 2007 год. Необходи-
мо восстановить справедливость в отношении всех тех, кто своим трудом заработал право на достойное пенсионное обе-
спечение. В дальнейшем Правительство предлагает внедрить единые правила определения размеров пенсионных выплат с 
использованием показателя средней заработной платы и обязуется проводить индексацию и ежегодное повышение пенсий 
по мере дальнейшего роста зарплаты. Также предлагают отменить 15-типроцентное снижение пенсионных выплат для тех, 
кто продолжает работать. За годы своей работы эти люди уже заплатили налоги государству, и отмена фактически дополни-
тельного налогообложения пенсий - это еще один шаг восстановления справедливости в отношении тех, кто добросовестно 
работал всю свою жизнь. 
Гарантировать справедливое пенсионное обеспечение и своевременную выплату пенсий государство может только тог-
да, когда для этого будет устойчивая финансовая основа - Пенсионный фонд, куда все предприятия и организации проводят 
отчисления.
В прошлом году, впервые после скольких лет падения экономики, Правительство обеспечило её возрастание, что ис-
пользуется для восстановления социальной справедливости. С 1 января текущего года в два раза увеличилась минимальная 
зарплата. Часть людей после пересмотра пенсии будет получать вдвое больше, кроме того с 1 октября с.г. возрастёт мини-



































В наше время немного найдётся людей, которые искренне считают, что достигли предела желаний и удовлетворены со-
бой. Человеческие потребности разнообразны, они постоянно расширяются и обновляются. Поэтому каждому предприятию 
в любых условиях хозяйствования для планирования ассортимента, объемов производства и обоснования плана реализации 
продукции необходимо знать, какую продукцию, в каком объеме, где, когда и по какой цене она будет реализована, а также 
знать, от чего зависит прибыль предприятия. Прежде всего, на это влияет трудовой фактор, который включает численность 
промышленно-производственного персонала предприятия, время, затрачиваемое рабочими на производство продукции, а 
также взаимодействие маркетинг-менеджмента персонала на предприятии [3, 4]. Каждая из этих составляющих является 
носителем риска невостребованности продукции и возможного ухудшения эффективной деятельности предприятия, а так-
же социальной жизни населения.
Задача всех подразделений предприятия - это понимать потребности покупателей с необходимостью создания спроса 
на выпускаемую продукцию. Управление производством, продажа продукции и обслуживание покупателей должны выпол-
няться в соответствующих подразделениях, но при условии, что менеджеры-маркетологи имеют соответствующие знания и 
опыт по всей цепи производства и реализации продукции.
Менеджер, принимающий заказ, может не знать о специфике технологического процесса и отдельных операций, а также 
о специфике используемых материалов и полуфабрикатов, необходимых для изготовления нового изделия, но он должен 
принять заказ и определить его стоимость, которая должна удовлетворить потребителя. Взаимосвязь и синхронизация де-
ятельности менеджеров и маркетологов с требованиями покупателей обеспечивают способность оперативного выявления 
преимущества продукции, на которую поступил заказ. Маркетологи принимают решения о выборе товаров и рынков сбыта, 
но эти решения зачастую изолированы от производственных подразделений. Поэтому деятельность как менеджеров, так и 
маркетологов требует взаимодействия с плановыми и производственными подразделениями.
Менеджеры должны постоянно решать проблемы эффективного управления и оптимального сочетания всех состав-
ляющих, избегая бесцельных расходов, которых может не быть при наличии качественной информации на всех уровнях 
управления предприятием. 
Достичь эффективных результатов возможно, если целенаправленно развивать у руководства умение управлять как про-
изводственным процессом, так и управлять людьми, объективно относиться к внедрению новых методов деятельности 
предприятия, где все работники должны чувствовать себя членами единой команды. 
Проводя анализ внешней среды предприятия, в первую очередь, социальных потребностей населения, необходимо вни-
мательно отслеживать процессы, которые там происходят, а также оценивать факторы и устанавливать связи между ними 
как в начале производственного процесса, так и при реализации продукции.
Так, неверно составленный прогноз спроса на производство продукции приводит к несоответствию спроса и предложе-
ния и, таким образом, к неадекватности сбыта. Неправильно выбранные маркетологом каналы и рынки сбыта продукции 
также приводят к несоответствию фактического объема реализации прогнозируемого объема спроса. Низкая же квалифи-
кация рабочих, не соответствующая сложности выполняемых работ, в первую очередь, влияет на качество продукции, а 
это - экономический и моральный ущерб предприятия.
Соответствие среднего тарифного разряда рабочих среднему тарифному разряду выполняемых работ, то есть соответ-
ствие квалификации рабочих и сложности этих работ, дает возможность проанализировать и количественно определить 
риск невостребованности продукции по трудовому фактору (табл. 1) [5].
Квалификационный уровень рабочих ( x ) и уровень сложности выполняемых ими работ ( y ) определяются как средняя 
взвешенная величина отношением сумм произведений индивидуальных значений соответствующего разряда рабочего ( ix ) 
или работы ( iy ) на число рабочих i - го разряда к общему количеству рабочих (в данном случае 120 человек).
Табл. 1





I II III IV V VI ∑ ix
I 4 4
II 2 5 12 19
III 3 16 8 27
IV 8 24 6 38
V 6 12 2 20
VI 2 10 12
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Чем ближе к единице индекс соответствия ( ????????????i ?), т.е. соотношение средних разрядов рабочих ( x ) к средним раз-
рядам выполняемых работ ( y ), тем меньше риск невостребованности продукции, а разница между единицей и индексом 
соответствия показывает величину несоответствия разрядов рабочих и выполняемых ими работ. Сравнение рассчитанных 
показателей данного предприятия с показателями других предприятий-конкурентов даст возможность выявить собственные 
кадровые недостатки и спрогнозировать инновационные мероприятия по улучшению трудового потенциала предприятия. 
Общие выводы относительно взаимосвязи несовпадения сложности выполняемых работ и квалификации работников 
заключаются в следующем.
Квалификация рабочих ниже сложности выполняемых работ приводит к:
 • снижению качества продукции и увеличению затрат на производство за счет ликвидации восстановленного брака 
или ремонта оборудования; 
 • невостребованности продукции из-за её низкого качества; 
 • реализации продукции по заниженным ценам с целью частичного воспроизведения расходов; 
 • уменьшению величины запланированной прибыли.
Квалификация рабочих выше сложности выполняемых работ приводит к:
 • увеличению затрат на производство продукции при доплате рабочим за высококвалифицированный труд; 
 • возможной невостребованности продукции при увеличении ее цены; 
 • возможному сохранению запланированной прибыли при уменьшении объема продаж; 
 • реализации продукции при сохранении запланированной прибыли за счет роста цены продукции.
Обнаружение потребителем в процессе эксплуатации продукции скрытого брака также наносит предприятию как эко-
номический, так и моральный ущерб, т.к. требует дополнительных затрат на восстановление брака или полного возврата 
стоимости изделия, а это - потеря имиджа предприятия, последствием чего является наличие невостребованной продукции.
Конечно, в первую очередь, это зависит от недостатков трудовой деятельности предприятия: 
 • низкой квалификации промышленно-производственного персонала; 
 • неправильной организации производственных процессов или снабжения материальными ресурсами; 
 • неэффективного сбыта готовой продукции; 
 • нечёткого управления предприятием.
Известно, что сегодня традиционные производственные подразделения всё-таки тратят ещё мало времени на взаимодей-
ствие, например, с планово-экономическим отделом или с конструкторским отделом, который отвечает за создание новых 
образцов товаров для потребителей. Поэтому в современных условиях хозяйствования задача всего персонала и подразде-
лений предприятия - производить только ту продукцию, которая пользуется спросом. Таким образом, создается среда пред-
приятия, где новые идеи и новые изделия становятся взаимосвязанными составляющими, влияющими на положительный 
имидж предприятия. Новые же требования потребителей нарушают установленный ритм производственного процесса, за-
ставляют руководство предприятия учитывать как потребительские свойства продукции, так и учитывать влияние трудо-
вого фактора на эффективность производственного процесса, что дает им значительные преимущества как в выборе новой 
продукции, так и в выборе новых перспективных рынков сбыта и развития инновационной среды.
Социально-психологические аспекты управленческой деятельности промышленно-производственного персонала пред-
приятия включают закономерности их поведения и деятельности в условиях включения в социальные группы, в систему 
межличностных взаимодействий и совместную работу [6, 7]. Поэтому важно учитывать также ряд социально-психологиче-
ских факторов: конформность, внушение, эмпатию, совместимость людей, социально-психологическую атмосферу, лидер-
ство. Не менее важное значение для предприятий в реальных условиях имеет знание закономерностей восприятия человека 
человеком, учет общественного настроения, вкусов и предпочтений потенциальных потребителей продукции, умение пре-
одолевать напряжение и конфликты в межличностных отношениях.
В рамках социально-психологических отношений в коллективе, например, менеджер-руководитель выступает как не-
формальный лидер и реализует функцию управления через взаимоотношения людей в коллективе, где среди его социально-
психологических способностей целесообразно выделить: 
 • коммуникативность как дар общения с подчиненными; 
 • динамизм как готовность и способность совершенствовать себя; 
 • эмоциональную устойчивость как способность удерживать свое настроение на рабочем деловом уровне при воздей-
ствии отрицательных и положительных раздражителей, неблагоприятных условий, стрессовых ситуаций; 
 • оптимистическое прогнозирование как способность предвидеть положительные сдвиги в характеристиках и дея-
тельности подчиненных.
Эти способности фактически являются предпосылкой общей профессиональной характеристики персонала предпри-
ятия, в частности, менеджеров-руководителей, в деятельности которых должны сочетаться организационно-экономические, 
производственно-технические и социально-психологические аспекты. Для того, чтобы менеджер мог управлять людьми, 
необходимо уметь найти подход как к коллективу в целом, так и к отдельному человеку в этом коллективе. Индивидуальный 
подход будет эффективным тогда, когда руководитель будет знать основы психологии человека и управления, когда сможет 
дать характеристику собственным психологическим особенностям.
Поэтому развитие социально-психологических методов управления предприятием обусловливается той ролью, ко-
торую играет производственный коллектив в удовлетворении социальных потребностей личности. Управление людьми 
- главная задача системы управления производством, а максимальное использование потенциала человеческого фактора 
- основное направление социально-психологических методов управления. Обеспечение растущих социальных потребно-
стей человека, его всестороннее гармоничное развитие приводит к повышению трудовой активности всего коллектива.


































Таким образом, сегодня трудовому коллективу предприятия должна принадлежать решающая роль в сознательном, целе-
направленном воздействии на производство, принятии управленческих решений, организации и контроле их выполнения с 
учетом социально-трудовых отношений.
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This publication aims are analysing causes of the Brexit and consequences to United Kingdom (UK), but also to European Union 
(EU). The emphasis is on analyzing economic causes. It will be reviewed correlation between individual (UK) and collective (EU) 
needs by theory of Max Weber. The Brexi main reason was the deteriorating UK economic situation in recent years. It can already 
be said, that it is economically harmful to both. Specifi cally, it appears that the years after. However, the assessment of the political 
impact is more complicated and more subjective. 
Keywords: Max Weber, sociologia, national economy, Brexit, European Union, United Kingdom (Great Britain) and ecomomic 
analyses. 
Theory of Max Weber, contribution to science 
Maximilian Karl Emil “Max” Weber (1864 –1920) was a German sociologist, philosopher, jurist, political and economist . 
His ideas profoundly infl uenced social theory and social research. [1-2]. Weber’s magnum opus Economy and Society is a 
collection of his essays which he was working on at the time of his death in 1920. Weber was a German sociologist and national 
economist. It is regarded as one of the classics of sociology as well as the entire cultural and social sciences. With his theories 
and conceptual pronouncements, he had a great infl uence, in particular, on economics, domination, and religious sociology. 
His name is linked to the “Protestantism capitalism thesis”, the principle of “freedom from value” as well as the distinction 
between “mind” and “ethics of responsibility”. [3] Weber is considered one of the founders of sociological science [4]. Most 
infl uential contribution to sociology is his work “Protestant Spirit of Ethics and Capitalism”, in which he hypothesized that the 
Protestant ethics, developed as a result of the Reformation in the 16th century greatly contributed to the triumph of capitalism. 
[5-6] In political philosophy, Weber’s signifi cant contribution was the lecture “Politics as a profession and vocation” [7-8] 
in Munich in 1919, in which he expressed the view that contemporary politics would fall under the control of bureaucratic 
governance structures, which makes it ideologically valued only by power. The way out of this saw the emergence of the 
charismatic leader of Weber, who can mobilize the crowds and revive the bureaucratic system. This lecture also relates to 
Weber’s 1917 lecture on “Science as a profession and a vocation” [7-8], in which he argued that science should completely 
isolate everyday life, especially politics, and be strictly value neutral. [9-10] 
The methodology and the theoretical based of ecomomic analyses are on the author’s previous works [11-14]
Scientifi c novelty: economic analysis of the causes of Brexit and consequence forecast.
Was is Brexit? Brexit is a portmanteau of “British” and “exit”. In a UK referendum United Kingdom’s on 23 June 2016, 51.89% 
(17, 410, 742) voted to leave the EU. On 29 March 2017, the British government invoked §50 of the Treaty on the European Union; 
although revoking this might be legally possible, the UK is thus on course to leave the EU in March 2019. [15] 
Historical background of United Kingdom
In order to better understand the reasons for leaving the UK, there needs to be an extensive back view, historical background. 
For centuries, the UK was the most infl uential and strongest country in the world. During the breaks, wars were overwhelmed with 
other major European powers. At the time of Queen Victoria, began industrial revolution, which was crucial for the whole of Europe. 
However, over the course of time, the UK’s infl uence has weakened and their role in world (European) affairs has diminished. The 
British Empire has broken down.
After WW II, economic and political integration of European countries took place. In 1951 was formed the European Coal 


























and Steel Community, to which the UK was also called. The British refused, it was unthinkable for them, that Germans are going 
to check their coal and steel industries. In 1957 was establishing the European Economic Community and the European Atomic 
Energy Community. In 1967, these became known as the European Communities (EC). The UK applied to join in 1963 and 1967, 
but was vetoed by the French President. Later the UK successfully applied for membership and the UK became a member of the EC 
on 1 January 1973. The EC became the European Union on 1 November 1993, refl ecting the evolution of the organisation from an 
economic union into a political union. However, the UK did not join the Eurozone. [13-14]
Impact of Brexit to national economy of United Kingdom and European Union
A detailed analysis of all Brexit causes is very large. As the rule of the economy most of all affects political decisions, here is 
briefl y Brexit’s impact to national economy of UK and EU.
When the four major EU powers were in a recession in the 2009, the UK started to decline already a year earlier, and the pre-
crisis level was exceeded only in 2014. On the other countries after a crisis the economy continued to grow, but in 2016 the GDP of 
the UK decreased again by EUR 213 billion. While in the years 2008 - 2013 France was stronger than in the UK economy, with UK 
GDP accounted for only 75.5% from the Germany. The share of the UK in 2016 was 16.0% in the EU-28. 6-grade strong correlation 
trend curve (R2 = 0.8898) of UK permits a decrease.
?
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Germany? 2300, 2393, 2513, 2561, 2460, 2580, 2703, 2758, 2826, 2923, 3032, 3134,
France? 1772 1853, 1945, 1995, 1939 1998, 2059, 2086, 2115, 2147, 2194, 2228,
Italy? 1489, 1548, 1609, 1632, 1572, 1604, 1637, 1613, 1604, 1621, 1645, 1672,













Gross domestic product at market prices, billion euro [16]
According to GDP by PPS, the UK has already exceeded 2007 levels in 2012. GDP by PPS has led to a steady increase in the 
UK economy and in 2016 France has passed, with France falling from 2007 to 2015. UK GDP by PPS is from Germany only 69.4%. 
The UK share of GDP by PPS was 13.8% in EU-28 in 2016. Here, the 4-grade strong correlation line of UK (R2 = 0.9516) allows 



















GDP by Quarter to Quarter growth of UK [17]
2016Q4 was GDP lower than in 2014Q3 and almost at the level of 2014Q2. The 2015Q3 was 76.497 billion euros or 13.24% 
higher than the 2017Q1. 
Another important key indicator is foreign trade, hier of UK, billion EUR [16].
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exp 314 359 322 321 254 313 363 367 407 380 414 370
Imp 417 487 465 447 372 445 487 541 496 519 564 574
Exports of Germany/UK = 3,27 times. UK was the fi fth by exports EU country, barely surpassing Belgium. In 2016 was big 
exports fall of UK.
Imports, that bring the money out of the country, reached in 2016 record highs.


























Trade balance of goods of UK [18]
A negative trade balance (exports – imports) means a cash outfl ow from a country.
UK goods and services trade shares (2015) with EU countries of exports were goods 47% and services, and of imports 54% and 
49%. Total exports to EU countries were 222 and imports from EU countries 291 £ billions. [15]
In Jan-May 2017 growth total exports was 9% and total imports 0% of UK. Intra-EU exports growth was 6% and extra-EU 12%. 
However, the trade balance defi cit decreased in 2017. [19]
Major exports goods of UK were in 2012 in millions of USD: cars (35,424); refi ned petroleum (30,125); crude petroleum 
(24.318); pharmaceuticals (22,058); gas turbines (14,141). The other value was less than 10 billion USD. [20]
To last look pound sterling (GBP) exchange reference rates to EUR and USD. 
In 2000 were average for of each year £/USD £0.6609 and £/EUR £0.6099; in 2010 £0.6474 and £0.8586; in 2015 £0.6810 and £0.7262. 
        GBP/EUR, from 21 January 2016 to 22 July [21]   GBP/USD, last 2 years to 24 July [22]
 
GBP/EUR minimum (17 October 2016): 1.1052 and maximum (3 February 2016): 1.3275. 21 Jun 2016 = 1.3028; 7 Jul 
2016 = 1.1753; 17 Oct =1.1052. 24 July 2017: GBP 1 = EUR 1.1192 
They show how big the GBP dropped in USD and EUR, after Brex’s decision.
Following the UK’s decision in June 2016 to leave the European Union, commonly known as Brexit, the pound sterling fell to a 
31-year low against the USD. [23]
The EU budget is used to fi nance the all-Union policy (agriculture, the development of transport networks, assistance to 
lagging regions, research and to support developing countries outside the EU) and the administrative apparatus of the Union. The 
administration takes ca fi ve percent of the budget, for politics - ca 95%. The Commission’s list of net contributions is based on a 
method which uses the individual countries’ contributions in the form of own resources, such as VAT and GNI, as the basis for the 
calculations. How much each EU nation puts in the EU budget:
Largest net contributions in 2015 [24]
Billion EUR % / GDP EUR per capita
Germany 14.3 Netherlands 0.54 Sweden 226
UK 11.5 Sweden 0.48 Netherlands 219
France 5.5 Germany 0.46 UK 178
Netherlands 3.7 UK 0.46 Germany 176
In absolute volumes were the largest net contributors Germany and OK, but in relative terms the Netherlands and Sweden in 
2015. The largest benefi ciaries were Poland (9.5 billion), Czech Republic (5.7 billion), Romania (5.2 billion) and Greece (4.9 billion 
EUR). 
The fact that Britain is a net contributor means that, in theory, the UK could stand to gain money after it leaves the EU. However, this 
does not account for any potential economic fl uctuations as a result of Brexit - if the economy suffers then any gains from not paying into 
the budget could easily be wiped out by falling tax receipts. There is also a very real possibility that the UK may have to keep paying into 


























the EU budget if it wants to maintain access to the EU Single Market. The UK will also have to continue paying into the EU budget until it 
formally leaves the EU and senior European negotiators have signalled they will try and make Britain pay up to 60 billion EUR to leave, to 
cover previous budget commitments, pension liabilities, and other costs. While on paper it might look like leaving the EU will give Britain 
more money for inward investment, Brexit could end up costing UK just as much as EU membership or worse, more. [25]
Brexit could affect EU public fi nances through multiple channels. One-off effects such as the ‘divorce bill’ receive much attention 
today, but structural effects could be more important for the EU in the medium term. Without the UK, the EU budget would face a 
permanent funding gap. [26]
The House of Lords continued to publish a series of reports (total in 72 pages) on Brexit related subjects including: the options 
for trade; UK-Irish relations; future UK-EU security and police cooperation; fi sheries; environment and climate change; the crown 
dependencies; justice for families, individuals and businesses; trade in non- fi nancial services. [27]
Discussion & Conclusions
- In today the division of society by Weber be divided into “order takers” and “order-givers” is more appropriate. 
- Little is discussed of Brexit economic reasons.
- UK leaving from the Common Market should be aware that a customs tariff. However, what they are developing is still the 
subject of further negotiations. Convertible has a lot of problems, and these will also depends Brexit effi ciency. 
- The UK, which is still one of the most important countries in the world, the economic downturn is likely to continue along 
the spiral, which also includes short-term ups.
- Falling down the brakes depends not on the reduction of mineral resources (oil), but on the maintenance of strong scientifi c 
capital, and in particular on its development.
- On the other hand, Brexit was a logical step: to decide for yourself. Come on the EU’s growing ineffi cient bureaucracy and 
the accompanying use of budget funds.
- Brexit is a lesson for the EU, which is needed to make a radical change, however, is in itself a large number of topics.
- In conclusion, both the UK and EU economies are weakening in the increasingly competitive world with the USA, China, 
Japan, India and other countries.
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БАЗОВЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ИНЖИНИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Национального первенства по научной аналитике
Развитие инжиниринговых центров на базе вузов представляется весьма актуальной задачей для российской иннова-
ционной системы и экономики в целом. Ввиду специфики своей деятельности инжиниринговые центры, с одной стороны, 
являются важным звеном технологической цепочки создания конкурентоспособной продукции в отдельных секторах, а 
с другой - выполняют функции непосредственных агентов модернизации, устраняя существующие инфраструктурные 
«провалы» в инновационном цикле. В работе авторами уделяется особое внимание рассмотрению вопросов базовым по-
нятиям в сфере инжиниринга и проблем, связанных с отсутствуем в российском федеральном законодательстве понятия 
инжиниринга, что сдерживает развитие инжиниринговой деятельности на базе вузов. Авторами проанализированы ме-
тодические подходы к инжинирингу зарубежных государств и сформулированы рекомендации, направленные на совершен-
ствование механизма стимулирования инжиниринговой деятельности на базе вузов.
Ключевые слова: инжиниринг, инжиниринговая деятельность, инжиниринговый центр.
The development of engineering centers on the basis of higher education institutions is a very urgent task for the Russian 
innovation system and the economy as a whole. In view of the specifi cs of their activities, engineering centers, on the one hand, are 
an important link in the technological process of creating competitive products in certain sectors, and on the other hand it perform 
the functions of direct modernization agents, eliminating existing infrastructural «failures» in the innovation cycle. In the article the 
authors pay special attention to the consideration of the basic concepts in engineering and the problems associated with the lack of 
engineering in Russian federal legislation, which hampers the development of engineering activities on the basis of higher education 
institutions. The authors analyzed methodological approaches to the engineering of foreign states and formulated recommendations 
aimed at improving the mechanism for stimulating engineering activities on the basis of universities.
Keywords: engineering, engineering activity, engineering center.
Кризисные явления, характерные для экономики многих стран мира, оказали ощутимое влияние на процессы инноваци-
онного развития глобальной экономики. Энтузиазм и готовность компаний активно инвестировать средства в любой науко-
емкий проект или новый вид продукции снизились. Бизнес стал более осторожным и расчетливым. Однако, ускоряющиеся 
темпы развития науки заставляют компании думать о том, что они смогут предложить своим потребителям завтра. Кроме 
того, любой инновационный продукт сулит большую норму прибыли, что заставляет бизнес идти на риск и вкладывать 
средства в новые технологии и разработки. 
Чтобы приблизиться России к мировым технологическим лидерам, необходимо как можно быстрее установить плотную 
взаимосвязь между наукой и бизнесом [1]. Для этого необходимо создать эффективную и реально действующую инноваци-
онную инфраструктуру, которая станет драйвером развития всех отраслей промышленности — и новых, и традиционных. 
В развитых странах связку науки и производства обеспечивает инжиниринг. В России он находится в зачаточном состоя-
нии — объем рынка промышленного инжиниринга в США в 21 раз больше российского. В тоже время в последние годы в 
стране активно начинают создаваться инжиниринговые центры, ориентированные на инновационные отрасли промышленности. 
В частности, Минпромторг России предлагает открывать их при ведущих технических вузах страны и на базе промышленных 
производств. Студентам, которые будут там работать или проходить практику, планируется выплачивать зарплату. Такие меры 
обеспечат симбиоз науки и технологии, а также помогут предприятиям в укомплектовании молодыми квалифицированными 
кадрами. Создавать центры предпочтительно как на базе ведущих технических вузов страны, так и самих предприятий, облада-
ющих соответствующими конструкторскими и технологическими компетенциями. Выбирая профили инжиниринговых центров, 
необходимо учитывать реальные потребности промышленных предприятий, работающих в том или ином регионе [2]. Таким 
образом, в современных условиях тема исследования является особенно актуальной и имеет важную практическую значимость. 
Деятельность инжиниринговых организаций, требующая высокой степени профессионализма в области проектирова-
ния, дизайна и управления проектами, является также катализатором спроса на подготовку инженерных кадров, востребо-
ванных российской промышленностью.
Основная часть.
В связи с падением объемов строительства крупных промышленных и энергетических объектов за последние двадцать 
в России был утерян опыт проектирования и строительства подобных объектов, не внедрялась практика комплексного ин-
жиниринга, что, в свою очередь, закономерно привело к снижению качества строительства, увеличению сроков и стоимости 
реализации инвестиционных проектов. 
Если зарубежные игроки уже давно практикуют такой подход, как ЕРСМ-контракты (Engineering Procurement and 
Construction Management - инжиниринг, поставки и управление строительством), в рамках которых подрядчик полностью 
концентрирует у себя процессы по проектированию, внедрению технологий и консалтингу, закупкам и подрядам, то россий-
ские компании еще только начинают его осваивать.
В тоже время очевидно, что в современных условиях в экономически развитых странах сформировался высококон-
курентный рынок инжиниринговых услуг на базе вузов [3, 4] и реального сектора экономики [5,6,7]. Так, только в США 
сегодня действует 142 тысячи компаний, при этом крупнейшие из них занимают не более 5% рынка. В России же преоб-
ладает до ста крупных инжиниринговых компаний. А две из них (Стройгазконсалтинг и Стройгазмонтаж) консолидируют 
почти 40% объемов рынка в денежном выражении. Это связано с тем, что на современном этапе большую часть спроса 
составляют масштабные капиталоемкие проекты государства и госкомпаний, которые могут выполнить только крупные 
инжиниринговые компании.









































































Понятие «инжиниринговые услуги» в нашей стране появилось сравнительно недавно, что связано с развитием рыноч-
ных отношений. И его вхождение в отечественный лексикон обусловлено активно развивающимися международными от-
ношениями и предпринимательством. 
Американский Совет инженеров по профессиональному развитию (англ. American Engineers’ Council for Professional 
Development (ECPD)) дает следующее определение. «Инжиниринг» – это творческое применение научных принципов для 
проектирования или разработки структур, машин, аппаратуры, производственных процессов, или работа по использованию 
их отдельно или в комбинации; конструирование или управление тем же самым с полным знанием их дизайна; предсказа-
ние их поведения в определённых эксплуатационных режимах; все это в соответствии с ожидаемой функциональностью, 
экономичностью операций или безопасностью жизни и собственности [7]. 
Результаты анализа показали, что в настоящее время термин «инжиниринг» вошел в профессиональный словарь рос-
сийских специалистов и находится на стадии введения в нормативно-правовой оборот. Так, с точки зрения национальной 
палаты инженеров России: инжиниринг – фактически и есть проектирование. По проведенной предварительной оценке [8], 
инжиниринг на 80-90% состоит из проектных работ: подготовка совместно с заказчиком технического задания, прединве-
стиционные исследования, разработка проектной документации, разработка рабочей документации. Оставшиеся 10-20% – 
это функции проектировщика по реализации проекта: сбор исходных данных и обследования, авторский надзор, выбор 
оборудования, подготовка технологических регламентов, участие в пуско-наладочных работах, подготовка документации 
«как построено», ввод в эксплуатацию, обучение персонала заказчика.
В российском нормативно-правовом поле отсутствует однозначное определение инжиниринга. С одной стороны, это 
можно объяснить недостаточностью внимания законодателей к данному типу организаций, а с другой - сложностью стан-
дартизации деятельности, неоднородность которой обусловлена различиями в практике ведения бизнеса в данном секторе 
экономики. В проекте Федерального Закона «Об инженерной (инжиниринговой) деятельности в Российской Федерации» 
под инжинирингом (инжиниринговыми услугами) предложено понимать вид деятельности профессиональных инженеров 
по выполнению инженерной (инжиниринговой) деятельности на коммерческой основе [9]. 
Анализ публикаций свидетельствует об организации современной международной нормативной и методической базы 
в сфере инжиниринга. Ведущие позиции занимают фирмы США, Франции, Англии, Японии, Германии, которые имеют 
соответствующее законодательство в сфере инжиниринга. Так, Европейская экономическая комиссия ООН разработала 
«Руководство по составлению международных договоров инжиниринга», «Руководство по составлению международных 
договоров консорциума» и др. Руководства и регламенты в области инжиниринга разрабатывались также национальными 
ассоциациями инженеров, в частности американской и английской. 
Существуют различные классификации форм инжиниринга. Классификация инжиниринга, данная Европейской эконо-
мической комиссией ООН [10] и принятая инженерным бизнес-сообществом, выделяется его 5 видов (таблица 1.). 
Табл. 1
Классификация форм инженерной деятельности по версии Европейской экономической комиссии ООН
Инжиниринг Содержание
Консультационный
Проектирование, авторский надзор, планирование и подготовка 
строительства (ППР, сетевые графики), контроль за проведением 
строительно-монтажных работ (технический заказчик), испытания, 
экспертиза, консультации
Технологический Предоставление технологий для строительства и эксплуатации объектов, передача лицензий, производственного опыта
Строительный и/или общий Проектирование, поставки оборудования и его монтаж
Комплексный Проектирование, поставки оборудования, руководство СМР и сдача объекта «под ключ»
Техническое содействие
Услуга или ряд услуг, оказываемых в ходе реализации проекта и (или) 
после его окончания для освоения переданных технологий, оборудования, 
осуществления авторского надзора и обучения кадров
Наиболее распространенные - консультационный, строительный, технологический и комплексный инжиниринг, кото-
рый включает в себя многие функции из перечисленных выше видов: проектирование, поставки оборудования, руковод-
ство строительно-монтажными работами (СМР) и сдача промышленного объекта «под ключ». В западной практике при 
комплексном инжиниринге компания нередко оказывает услуги по организации финансирования (привлечение дополни-
тельных инвестиций), управления поставками материально-технических ресурсов и выполнения строительно-монтажных 
работ, а также пуска построенного объекта в эксплуатацию.
Если исходить из классификации инжиниринга, данной Европейской экономической комиссией ООН - для российской прак-
тики наиболее характерным является консультационный инжиниринг (consulting engineering), связанный с предпроектными ис-
следованиями, проектированием объектов строительства и осуществлением авторского надзора [10]. В то же время относительно 
мало освоен технологический инжиниринг (process engineering), состоящий из предоставления заказчику технологий (включая 
передачу технологий, патентов, производственного опыта и знаний, а также обучение персонала и надзор за использованием тех-
нологий). Не получил широкого распространения строительный, или общий, инжиниринг (general engineering), охватывающий 
не только проектирование и авторский надзор, но поставку оборудования и его монтаж. Ряд авторов в своих работах [11, 12, 13] 
выделяют финансовый инжиниринг, характеризуя его как «самую молодую и пока недостаточно изученную область, изменяю-
щую главным образом качество производства и предложения финансовых услуг», а также указывают на актуальность и важность 
развития этого нового направления. Суть финансового инжиниринга состоит в создании новых финансовых продуктов и услуг, 
которые используются финансовыми институтами при распределении ресурсов, рисков, ликвидности, доходов и информации в 
соответствии с финансовыми потребностями клиентов и изменениями в макро - и микроэкономической ситуации».
В проекте Федерального Закона «Об инженерной (инжиниринговой) деятельности в Российской Федерации» выделены толь-
ко 3 вида инжиниринга: строительный инжиниринг, продуктовый инжиниринг, инженерно-консультационные услуги [6]:
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1. Строительный инжиниринг – инженерная деятельность в инвестиционно-строительной сфере по созданию информа-
ции, необходимой для достижения целей инвестирования путем создания и изменения объектов недвижимости, включаю-
щей моделирование технологических процессов, проектирование зданий и сооружений, подготовку, обеспечение и техниче-
ское сопровождение процессов строительства, надзор за возведением, монтажом, пуско-наладкой, опытной эксплуатацией 
промышленных и хозяйственных объектов и другую, неразрывно связанную с этими задачами, инженерную деятельность.
2. Продуктовый инжиниринг – инженерная деятельность в промышленной сфере по созданию информации, необходи-
мой для достижения целей инвестирования путем создания и изменения движимой продукции, включающей товары народ-
ного потребления, промышленные изделия, оборудование, инструменты, машины и механизмы, строительные материалы 
и конструкции, транспортные средства и специальная техника и иная инженерная деятельность, неразрывно связанная с 
созданием такой продукции.
3. Инженерно-консультационные услуги – специализированный вид инжиниринговых услуг, включающий консультиро-
вание инвестора, заказчика, технического заказчика для выполнения одного или нескольких этапов проекта. 
Учитывая неразвитую в России систему технологического инжиниринга на современном этапе и актуальнейшую про-
блему эффективной передачи технологий, охранных документов и лицензий, производственного опыта и знаний, а также 
проблему обучения персонала и надзора за использованием технологий, считаем целесообразным и важным выделение 
технологического инжиниринга среди его видов в рассматриваемом проекте закона и определение его как приоритетного 
направления развития инжиниринга на базе вузов.
Выводы. Таким образом, анализируя проблематику современного развития инжиниринговой деятельности, подходов к 
базовым понятиям, считаем целесообразным, обратить внимание на следующие положения:
1. Инжиниринг – мощный инструмент повышения эффективности бизнеса через предоставление интеллектуальных 
услуг проектно-конструкторского, расчетно-аналитического, производственного характера. 
2. В отличие от международного методического подхода к понятию инжиниринг и его классификации, предлагаемые в Про-
екте Федерального Закона «Об инженерной (инжиниринговой) деятельности в Российской Федерации» виды инжиниринга не 
содержат технологического инжиниринга, ни как отдельного вида инжиниринга, ни как четко обозначенных элементов. 
3. В рассматриваемом Проекте Федерального Закона целесообразно выделение технологического инжиниринга, как 
стратегически важного вида в условиях развития инновационной экономики, а также определение приоритетным направ-
ление его развития на базе вузов.
4. Инжиниринг – это мост между наукой и технологией. Организовывая инжиниринговые центры на базе вузов, целе-
сообразно:
- комбинировать потенциал современных достижений российской науки и положительного опыты зарубежного инжини-
ринга. Симбиоз вузов с реальным сектором экономики позволит снизить зависимость от импортных технологий;
- вовлекать студентов, аспирантов, докторантов технических вузов, а также выпускников в работу инжиниринговых цен-
тров, что позволит активизировать инновационные процессы на базе вузов и внедрение результатов научных исследований 
в реальный сектор экономики. 
* Работа выполнена в рамках Программы развития опорного университета на базе БГТУ им. В.Г. Шухова.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА СФЕРЫ ИННОВАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Романович Л.Г., канд. экон. наук, доцент
Романович М.А., канд. экон. наук, доцент
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, Россия
Рошковану Е., магистр экон., Председатель 
Ассоциация Малого Бизнеса Молдовы, Молдова
Участники конференции,
Национального первенства по научной аналитике,
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике
Современный этап развития мировой экономики требует по-новому посмотреть на роль и место малого бизнеса в 
геополитическом ракурсе в целом и бизнеса сферы наукоемких технологий - в частности. Процесс глобализации формиру-
ет новое качество мирохозяйственных связей, способствует созданию нового мирового экономического пространства. В 
работе авторами уделяется особое внимание рассмотрению вопросов развития малого инновационного бизнеса в России 
и государствах постсоветского пространства (например, стратегический партнер - Республика Молдова) в ответ на 
вызовы мирового процесса глобализации и проблем, препятствующих его развитию. В работе рассмотрены основные при-
чины, сдерживающие развитие малого инновационного бизнеса в условиях глобализации, проанализирован положительный 
международный опыт. Авторами сформулированы рекомендации, направленные на совершенствование механизма стиму-
лирования инновационной деятельности малых предприятий в рассматриваемой сфере.
Ключевые слова: глобализация, технологии, малые инновационные предприятия, инновационная деятельность.
The current stage in the world economy development requires a new look at the role and place of small businesses in the 
geopolitical foreshortening in general and the business of the sphere of high technology - in particular. The process of globalization 
creates a new quality of world economic relations, contributes to the creation of a new world economic space. The authors pay 
particular attention to the development of small innovative business in Russia and the post-Soviet states (for example, the strategic 
partner - the Republic of Moldova) in response to the challenges of the global process of globalization and problems that prevent 
its development. The article considers the main reasons constraining the development of small innovative business in the context 
of globalization, analyzed the positive international experience. The authors formulate recommendations aimed at improving the 
mechanism for stimulating the innovative activity of small enterprises in the sphere in question.
Keywords: globalization, technologies, small innovative enterprises, innovative activity.
Малые и средние предприятия в странах ВТО в среднем составляют более 95% фирм, обеспечивают 60-70% занятости 
и постоянно создают новые рабочие места. Мировой опыт показал, что научно-технический прогресс в экономически раз-
витых государствах обеспечен во многом благодаря активному развитию малого бизнеса сферы инноваций [1].
Глобализация, впервые получившая определение как «слияние рынков отдельных продуктов, произведенных многона-
циональными компаниями» и охватившая в последние годы инновационную, торговую, финансовую, производственную 
сферы, превратилась, по мнению многих исследователей [1,2], в процесс, который формирует новое качество мирохозяй-
ственных связей и способствует созданию нового мирового экономического пространства.
Малые предприятия имеют как сильные, так и слабые стороны, требующие принятия специальных государственных 
мер. Под воздействием процессов глобализации и внедрения новых технологий все меньшую роль в производстве товаров, 
работ, услуг играет экономия от масштаба. Вместе с этим все более возрастает значение малого бизнеса и его вклад в макро-
экономическое развитие. Однако следует принимать во внимание, что многие из традиционных проблем малых предприя-
тий, такие как недостаток финансирования на фоне монополизации рынков (финансовых ресурсов) крупными компаниями, 
административные барьеры, трудности в эксплуатации высокотехнологичного оборудования, недостаток управленческих 
навыков – существенно обостряются в условиях глобализации мировой экономики. Такое положение в целом формирует 
ещё более острую проблему дальнейшего выживания и развития малого бизнеса. 
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы развития малого бизнеса в условиях глобализации затронуты в 
научных трудах Д.В. Полывяна, А.В. Иванова, Ю.В. Макогона, А.С. Гальчинского, Е. Абрамяна и других ученых, экономи-
стов. Однако, мало уделяется внимания развитию малого инновационного бизнеса, а также вопросам повышения его жиз-
неспособности в ответ на вызовы мирового процесса глобализации. Поэтому вопросы поиска механизмов развития малого 
бизнеса сферы инноваций в современных условиях являются актуальными.
Основная часть. Современный мир находится на качественно новом этапе развития, который характеризуется новы-
ми процессами во всех сферах жизни общества. Производственным ресурсом становятся знания и информация. На смену 
концентрации производства приходит концепция производства рассредоточенного, интеллектуалоемкого, предполагающе-
го высокий уровень образованности и информационно-технологической вооруженности человека. Эффективность такого 
труда несоизмерима с эффективностью производства в рамках старой модели производственного процесса. Сегодня эти 
аспекты формирования постиндустриального общества и смены технологических укладов для многих выглядят пробле-
матичными, но, как свидетельствуют результаты исследования опыта промышленно развитых стран, дело обстоит именно 
таким образом [3].
Встречаются также теории, которые утверждают, что при развитии глобализации «государство постепенно утрачива-
ет возможность быть полным хозяином на собственном экономическом пространстве», происходит «размывание государ-
ственного суверенитета» и «снижение эффективности выполнения государством своих традиционных функций». Глобали-
зация создает условия, когда национальные экономики стран становятся взаимозависимыми. В результате национальные 
экономики в большей степени зависят от влияния внешних факторов. Причинами такой зависимости являются нарастаю-
щее несоответствие между возможностями национальных органов управления регулировать глобальный рынок и необхо-
димостью такого регулирования [4].
Говоря о преимуществах крупных компаний, следует отметить, что крупные предприятия имеют материальную и фи-
нансовую возможность для освоения инноваций. Используя эффект масштаба и располагая большим капиталом, крупное 
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корпоративное предпринимательство способно осваивать стратегические технологии, имеющие приоритетное значение для 
достижения национальной экономики научно-технического прогресса [5]. 
Малые же предприятия, напротив, как правило, не имеют собственного материального и финансового обеспечения для 
осуществления инновационной деятельности, рынок их деятельности и возможности продвижения продукта в этой связи 
ограничены. Если для крупных компаний высокие риски, связанные с инновационными процессами не играют решающей 
роли, то малые предприятия в значительной степени зависят от них. В этой связи можно выделить:
- неопределенности путей достижения цели и риск недостижения цели;
- невозможность ориентации на прогнозные оценки и детального планирования;
- необходимость преодоления инноваторами сопротивления, как интересов участников инновационного процесса, так 
и в сфере сложившихся экономических отношений, что в целом усугубляет проблему организации и развития инновацион-
ных компаний. 
Рынок новшеств образуется в условиях неопределенностей, которые вытекают из характера инновационных процес-
сов, и в специфической среде взаимоотношений участников рынка. Первопричиной неопределенности, подразумевающей в 
экономической трактовке противоречивость и альтернативность любого процесса в экономике (связанного с ее развитием), 
выступает воздействие нестабильности внешней среды (рынок, государство) и внутренней среды (движение оборотных 
средств, физический и моральный износ основных фондов, субъективные решения менеджеров) на любой вид предприни-
мательской деятельности. Неопределенность основных переменных предпринимательской деятельности негативно влияют 
как на величину конечного спроса на производственные ресурсы, так и на способность фирм реагировать на его измене-
ние. Высокий уровень неопределенности в экономике не позволяет выровнить положительную тенденцию финансовых 
результатов деятельности инноваторов. В условиях высокой степени неопределенности предпринимательская деятельность 
в сфере инноваций становится экономически неэффективной [6].
На наш взгляд, в условиях глобализации можно выделить три принципиально важных явления, которые оказывают 
ключевое воздействие на долгосрочные перспективы инновационного развития – и, соответственно, на формирование ин-
новационных стратегий. 
Во-первых, это глобальная конкуренция, спрессовывающая время выхода на рынки, вынуждающая и компании и страны 
ускорять инновационные действия, все быстрее производить жизнеспособные товары и услуги. Все более активное влияние 
на инновационные процессы оказывает появление в мировом научно-технологическом пространстве новых глобальных 
игроков. Усиливается роль международного обмена технологиями, транснациональных корпораций, мобильности кадров. 
Одновременно все более инновационными становятся предлагаемые решения глобальных проблем (борьба с болезнями, 
энергетика, изменение климата, вода, безопасность и противостояние терроризму) [3]. 
Во-вторых, глобализация производства и рынков задает и диктует все более высокие требования к качеству товаров 
и услуг, введением единых международных стандартов качества, зачастую невыполнимыми предприятиями малых форм. 
При этом субъекты малого предпринимательства в массе своей не в состоянии реализовывать всю полноту управленческих 
функций. Это касается ресурсного обеспечения на старте бизнеса и минимизации затрат на сервисные, управленческие 
функции, сертификацию продукции по международным стандартам и их соблюдение, исследование рынка, поиск партне-
ров и заказов, информационное и правовое обеспечение и т.п. Поэтому малые предприятия нуждаются в системной под-
держке со стороны государственных и общественных структур [7].
В-третьих, это усложнение инноваций - междисциплинарный, межотраслевой характер которых делает соответству-
ющие инвестиции все дороже и рискованней. Большинство фирм уже не могут заниматься инновациями в одиночку, под-
держивать все необходимые исследования, получать информацию о рынках. Проблема заключается в том, как объединять 
усилия, привлекать знания со стороны, не теряя самостоятельности и не нанося ущерба собственным интересам [2].
Указанным воздействиям подвергаются компании всех размеров, однако малые инновационные предприятия в силу 
особенностей, связанных с размером бизнеса не могут адекватно реагировать на изменения. По сравнению с большими 
фирмами, малые предприятия, как правило, не имеют возможностей влиять на внешнеэкономические отношения с по-
ставщиками продукции или средств производства. В результате, их способность выживать и расти зависит от гибкости и 
возможности объединения с другими фирмами или отраслевыми ассоциациями. Учитывая более ограниченную внутрен-
нюю ресурсную базу по сравнению с большими фирмами (особенно это касается управленческих и финансовых ресурсов), 
сотрудничество с другими фирмами или ассоциациями представляет собой потенциально важный стратегический ответ на 
вызов глобальной конкуренции. Например, те малые предприятия, которые испытывают желание выйти на внешние рынки, 
могут устанавливать официальные отношения с зарубежными партнерами через их отраслевые ассоциации, которые имеют 
международные связи, понимание о местных и зарубежных рынках и потенциальных каналах сбыта, а также опыт решения 
задач развития бизнеса [2]. 
Таким образом, специфика инновационной деятельности – неопределенность и отложенность результата; несовпадение 
общественного и индивидуального эффектов; асимметричность информации, доступной исследователям, новаторам, по-
тенциальным инвесторам, потребителям; высокие инвестиционные риски; особые требования к квалификации кадров и 
качеству менеджмента – все это усиливает важность и роль государственной поддержки «инновационной составляющей» 
в деятельности малого бизнеса.
Опыт, например, Китая свидетельствует о том, что лучшие результаты по реформированию управления малым бизнесом в 
условиях глобализации достигнуты там, где чиновниками в правительстве, отвечающими за реформы в малом бизнесе, являются 
люди, которые раньше были собственниками (руководителями) малых предприятий или руководителями отраслевых ассоциаций 
малых предприятий. Это дало положительные результаты. По данным организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) доля малого бизнеса в китайском экспорте достигла 50%, и это, безусловно, способствовало тому, что Китай стал глав-
ным торговым партнером ЕС, а его ВВП в 2014 г. превысил такой же показатель, полученный в США [8]. 
Следует отметить, что в своей политике инновационной экономики ЕС ориентируется на своих партнеров – США и 
Японию и, в этой связи, старается «догнать» эти страны по показателям размера и доли финансирования инновационных 
проектов. Это, главным образом, стимулировало страны ЕС в разработке и внедрении «рамочных программ» (framework 
programmes).
В соответствии с последней разработанной стратегией развития Европейского Союза «Горизонт 2020» (Horizon 
2020) определены приоритетные задачи: занятость населения; внедрение инновационных проектов; повышение качества 
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образования; улучшение социальной интеграции; решение задач, связанных с изменением климата; решение проблем, свя-
занных с недостатком энергетических и других ресурсов.
Около 86 млрд. евро будет предоставлено фондам европейской программы, а в общем бюджете ЕС доля расходов 
на исследования и инновации возрастет до 8,5% в 2020 году. При этом значительная часть ресурсов предназначена для 
поддержки «отстающих» экономик и регионов Европы, главным образом в сфере предпринимательских инициатив. 
Сегодня в Западной Европе учеными и экономистами все более активно обсуждается тема конкуренции на фоне недо-
статочной мотивации и стимулов для развития предпринимательства, проблем существования множества противоречивых 
инновационных программ и разного уровня инновационного развития стран членов Евросоюза. При этом новые члены 
ЕС констатируют о региональных проблемах и негативных тенденциях инновационного развития. Тем не менее, трудно 
отрицать сдвиги и успехи в реализации стратегии инновационного развития таких стран, как Германия и Франция. Ряд 
стран увеличили расходы и отказались от их сокращения, внедряют новые инструменты, используют новые механизмы 
стимулирования инновационной деятельности и поддержки частной предпринимательской инициативы.
Стремление к прогрессу в инновационном развитии легли в основу предложений Еврокомиссии по инновационной 
политике, которые нашли отражение в документе «Инновационная политика: современные подходы в контексте 
Лиссабонской стратегии». В нем акцентировано внимание на: усилении инновационной составляющей всех национальных 
политик и их интеграции; развитии рыночного спроса на инновации и стимулировании сфер и областей, поддерживающих 
нововведения; преодолении бюрократических барьеров; развитии инновационной политики.
Так, за период 2016 - 2017 годы Еврокомиссия планирует выделить инвестиций в научные исследования и инновации 
16 млрд. евро. Финансирование будет осуществляться на реализацию программ «Горизонт 2020», «Галилео», «Коперник» 
и другим программ, направленным на совершенствование политики инновационного развития, как основного курса, 
направленного на преобразование экономик стран. 
Также важно, что национальные и транснациональные корпорации ЕС проводят активную кадровую политику по под-
держке человеческих ресурсов из пространства Европы и Азии, ориентируясь на молодое поколение. Таким образом, соз-
давая базис для многолетнего инновационного развития и эффективного использования выделенных ресурсов. Однако 
такой опыт в комплексе пока не нашел применения в России и государствах постсоветского пространства (например, 
Республика Молдова). Сегодня отсутствуют совместные программы между странами – стратегическим партнерами 
ближнего зарубежья в сфере поддержки и развития инновационной деятельности малого предпринимательства, что 
служило бы реальным механизмом в ответ на вызовы мирового процесса глобализации. 
Выводы. Таким образом, анализируя проблематику современного развития малого инновационного бизнеса в условиях 
глобализации, считаем целесообразным, обратить внимание на следующие положения:
1) большинство государств мира, включая Россию, объективно участвуют в корректировке рыночных процессов, в том числе 
усиливая и процесс использования малого бизнеса в разрешении социально-экономических проблем. В рамках перехода к «но-
вой» (основанной на знаниях) экономике эта роль должна проявляться в направлении привлечения инновационного потенциала 
малого предпринимательства, раскрывающегося в аккумуляции интеллектуальных способностей человека. Данное обстоятель-
ство важно учитывать при формировании концепций, механизмов, функций и структур регулирования инновационной составля-
ющей деятельности малого бизнеса в национальных и региональных программах социально-экономического развития;
2) современная глобализация характеризуется системным сдвигом в динамике мировой экономической системы. Если 
раньше успех предпринимательства зависел больше от классической комбинации факторов производства, то сегодня этот 
успех в значительной степени определяется сложной (нелинейной) комбинацией элементов знаний, интеграцией этих фак-
торов и технологий, объединением капитала, информационных и интеллектуальных ресурсов;
3) традиционная парадигма экстенсивного использования ресурсов, природных богатств, человеческого капитала, фи-
нансовых активов и знаний сменяется на инновационную парадигму. В соответствии с инновационной парадигмой количе-
ственные и качественные характеристики мировой экономики все в большей мере определяются технологическими сдвига-
ми на основе инноваций, причем основной эффект достигается не столько за счет их непосредственного (первоначального) 
внедрения, сколько благодаря широкому распространению и применению инновационных продуктов и услуг;
4) большую заинтересованность в развитии инноваций проявляет малый бизнес и есть объективная необходимость в его 
поддержки. Пока же основное направление внедрения инноваций в бизнесе – экстенсивное: технологические инновации (в 
первую очередь, приобретение готовых машин и оборудования за границей), тогда как организационные и маркетинговые 
имеют незначительное развитие.
5) как показывает положительный опыт экономически развитых стран - в инновационной экономике именно государ-
ство принимает на себя роль лидера, способного накапливать и распространять знания, активно участвует в программах 
финансирования малого бизнеса, формировании и продвижении инновационных преимуществ территории [9];
6) мировая практика сочетания мер и форм стимулирования инновационной деятельности малых предприятий разноо-
бразна и обширна. В тоже время развитие инновационных процессов в России и стран ближнего зарубежья - стратегических 
партнеров происходит недостаточно динамично, не всегда осуществляется правильный выбор приоритетов и инструментов 
стимулирования инновационной деятельности, что содействует кризису в научно-технической сфере, приводит к нерацио-
нальному использованию значительных объемов финансовых ресурсов [10];
7) вектор государственной поддержки будет направлен на малый бизнес, когда будет обеспечена необходимая степень 
участия представителей малого бизнеса в законотворческой деятельности и ограничено участие представителей крупных 
компаний – монополистов[11]. 
*Работа выполнена в рамках Программы развития опорного университета на базе БГТУ им. В.Г. Шухова.
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The article is devoted to the application of Max Weber’s methodology for substantiating the mechanisms of managing of the 
national economic security institutions. The main points of Max Weber’s methodology concerning the dynamics of socio-economic 
processes are analyzed. The directions of application of Max Weber’s methodology for monitoring the system of national economic 
security providing are substantiated. The elements of the organizational and economic mechanism for institutional transformation 
management are proposed in the framework of national security providing, which takes into account the application of understanding 
sociology elements for the economic institutional transformation strategy selection.
Keywords: institutional trajectory, economic security, economic sociology, strategy, institutions.
Статья посвящена вопросам применения методологии Макса Вебера для обоснования механизмов управления 
институтами национальной экономической безопасности. Проанализированы основные положения методологии Макса 
Вебера, касающиеся динамики социально-экономических процессов. Обоснованы направления применения методологии 
Макса Вебера для мониторинга системы обеспечения национальной экономической безопасности. Предложены элементы 
организационно-экономического механизма управления институциональной трансформацией в рамках обеспечения 
национальной безопасности, что учитывает использование элементов понимающей социологии для выбора стратегии 
институциональной трансформации экономики.
Ключевые слова: институциональная траектория, экономическая безопасность, экономическая социология, страте-
гия, институты.
Introduction. The urgency of current study is caused be the necessity to develop the mechanisms off accounting the 
specifi c social factors in the process of institutional transformation within the national, including economic, security ensuring 
through the stabilizing the economic life of society, overcoming crisis phenomena, processes and trends in the country’s 
economy.
It is important to note, that Weber’s economic studies have infl uenced to Knight F., the american economist who was at the 
source of the neoclassical Chicago school. Knight has wrote, that Weber was the only economist who has concerned with the 
question of capitalism from the point of view of comparative history, which is an exceptional method in solving such problems. 
In our previous studies [3; 4] we have also illustrated the role of comparative science for innovation management based on the 
development of “organic” national innovation development strategies.
Kataev D. [9; 10], having carried out research on the synthetic methodology of Weberianism and substantiating the 
synthesis of system approach theory application in Weber’s sociology, notes that the productive application of his ideas for 
solving modern problems of sociology of management and organization is actual and to date. Also, according to the author, 
Weber’s methodology is relevant for the purpose of overcoming the contradiction between rational models of economic action 
and theories, that absolutize the role of institutional entities in the economy, because it allows to explain the institutional 
trajectory based on reasons of rational decisions.
Weber’s methodology helps explain the success or failure of the country’s economic development, taking into account such factors 
as economic institutions and cultural factors, as well as the peculiarities of state policy. Cultural factors directly and signifi cantly 
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affect the rules of the market game, determine the nature of interactions of economic actors and motivate their behavior in the use of 
different types of resources and assets. Cultural factors are directly related to the capabilities of the economic system to generate, 
promote and spread scientifi c and technological innovations, which ultimately creates the conditions for economic development 
[13, p. 196-197]. This fact was explained by Weber on example of western economics success caused by the religion impact. 
We also underline, that the culture, especially economic culture, is important factor of modern economic confl icts, which are 
among the main threats to national security.
Bessonova O.E. [6] notes, that the central element of the local civilization matrix is  the institutional core, which links 
four local real environments (natural-climatic, national-demographic, material-technological, cultural-religious) into a single 
system. At the same time, the state is considered as a practical implementation of the local civilization matrix in the territorial 
space of vital activity of a certain human community and a public system regulated by an institutional matrix. In this case the 
Weber’s methodology helps to explain the signifi cance level of various factor elements (local real environments) for economic 
decisions effi ciency through the perception. So we came to the national interests understanding as a set of internal and external 
needs of the state in ensuring the security and sustainable development of individual, society and state.
The importance of the additional analytical tools application, including sociological tools, in the economic decisions 
making, is caused by the fact, that the national security theory and practice is an interdisciplinary direction of fundamental and 
applied science, which studies the state (level) of protection of the national interests of human, society and state from various 
dangers and threats. Thus, the theory of national security is aimed at solving the complex problem, which includes the problem 
of numerous mutual relations analysis. 
According to Granovetter M. & Swedberg R. [2] in the newest economic sociology the most important subject of study is 
the social “rootedness” of economic action in social networks and its further consideration and interpretation in institutional, 
political, cultural and cognitive contexts. It should also be noted, that the effective protection of national security is impossible 
without involving citizens and public structures, which brings sociology methodology to the forefront.
So the aim of this study is to consider in the context of the institutional trajectory of ensuring national economic security 
the application of the ideas of the German scientist Max Weber, a methodologist who has developed the principles of cognition 
of the social sciences, which have made a great contribution to the study methodology of economic life of society.
In the context of the research methodology we propose to use the system security approach, in which the political, 
economic and legal systems of society should be analyzed as an interlacing of interconnected formal rules and informal 
constraints, that together form the institutional matrix and institutional trajectory, that leads the country’s economy along its 
unique path. In the framework of the system security methodology, it is also necessary to identify a system of institutional 
effects that both narrow and are able to expand the selection of economic agents strategies and do not allow them to radically 
change the institutional framework.
Within the framework of the methodology, we propose to combine Weber’s research approach with the institutional 
transformation theory. According to studies [12; 15], institutional and innovation (technological) development include two 
components – innovative, generated as a result of natural selection or design, and imitative, resulting from the borrowing 
(transplantation) of institutions from other institutional systems. We expect, that Weber’s approach is relevant for the 
institutional “growing” strategy, which is understood as supporting the natural evolution of the existing institution within some 
strategy, which can include both innovations and borrowing. An initial institution can be transplanted or designed, or may arise 
in the process of development of the domestic institutional environment. The advantage of institutional “growing” strategy is 
wide opportunities for adaptation and correction in the process of institute natural development. We also note a decreasing of 
the confl ict potential. So we propose to consider Weber’s research approach within the institutional dynamics, which is formed 
within some strategy of management.
Main material. For the beginning let’s consider the basic economic ideas of Max Weber, which are relevant for the study 
of security issues:
1) Weber has developed the theory of social organization, social institutions and has determined their role in the economy 
regulating. He has also analyzed detail the economic behavior of people and their values, as well as the impact institutions on 
them, in particular law, politics, religion. The behavior under the infl uence of the “spirit of capitalism” presupposes a system 
of thinking and behavior characterized by a rational and systematic desire to obtain a legitimate profi t within the framework 
of its profession.
Weber relied on the culturological interpretation of organizational processes. He opposed the idea of  Marx, that only material 
interests (contrary to those, that Weber has called “ideal interests”) decisively predetermine human behavior. In his work “Protestant 
Ethics and the Spirit of Capitalism” [8], Weber has developed the thesis, that a certain type of protestantism has led to the formation 
of a new economic ethic, which in turn contributed to the development of a rational type of capitalism specifi c for the developed 
countries of the West.
2) Weber’s social philosophy is based on the idea of economic rationality, that penetrates into all spheres of social 
relationships and culture, and also provides the possibility of maximally rational behavior in the economic sphere and allowing 
to achieve marginal economic effi ciency. This fact is important for different kinds of innovations, including social innovations.
3) Weber was the fi rst in Germany who has conducted economic & sociological research, being, in fact, the founder of the 
methodology of industrial sociology and the labor sociology, which makes it possible to make informed decisions within the 
institutional projecting.
The behavior, action and social action are the main categories of understanding sociology. Behavior according to Weber is 
the most general category of activity, which becomes an action if the actor associates with him a subjective meaning. About 
social action we can talk, when the action is correlated with the actions of other people and is guided by them. Combinations 
of social actions form “semantic connections”, on the basis of which social relations and institutions are formed.
Participation of non-state institutions and public organizations, as well as individual participation in decision-making 
in the fi eld of national security is an important evidence of the formation of public system of national security ensuring. Its 
presence allows us to talk about the simultaneous functioning of public and state systems for ensuring national security. Such a 
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symbiosis is important, since society forms state structures and therefore has every reason to direct and monitor their activities, 
based on value representations. So we came to interrelation of national economic security and social economy as a new type 
of economic theory, which according to Weber is a broad interdisciplinary fi eld of research, that includes economic theory, 
economic history and economic sociology. Weber believed, that the researcher of economic processes should rely on all three 
approaches, not allowing any of them to take monopoly positions.
We can underline, that for modern evolutionary institutionalism, it is important that the economic-sociological approach, 
which is in the base of M. Weber’s methodology, focuses on studying the economy in dynamics and the connections between 
it and a list of institutions.
Evolutionary theory justifi es the conclusion, that within the of time ineffective institutions die away, and effective ones 
survive, and therefore more gradual development in more effective forms of economic, political and social organization 
occurs. However, there is a certain connection, so-called evolutionary dynamics (or path-dependency). According to David 
Paul path-dependency of economic changes is defi ned as “one of which important infl uences upon the eventual outcome 
can be exerted by temporally remote events, including events dominated by chance elements rather than systematic forces” 
[1, p. 332]. So for the purposes of temporally remote events impact estimation we need application of combining economic 
sociology and the sociology of development factors.
In Fig. 1 we have shown national security providing scheme, which is based on study of paradigmatic bases and socio-
cultural genesis of state police and institutional dynamics. 
NATIONAL SECURITY PROVIDING SYSTEM 
Natural and climate environment 
National and demographic environment 
System study of national security 
Empirical methods
(observation, experiment, 
polls, surveys etc.) 
Theoretical methods  
(analysis, simulation, abstraction, 
comparison, generalization, thought 
experiment, formalization etc.)
Heuristic methods of 
individual and 
collective nature
Material and technological environment 




Identification of threats to national security:  
Identification of external, internal and transnational threats, which can be: 
- potential (emergence of danger, formation of prerequisites, possibility of harm); 
- real threats (completely formed phenomenon, when one or more factors or conditions are missing 
for harm) based on analysis of current internal trends and dynamics of foreign environments
National security strategy development: 
- implementation of strategic national priorities within the integrated strategy, combining the 
economic & social decisions, based monitoring of institutional trajectory context; 
- expanding the possibilities for the participation of civil society institutions with the interaction 
with the institutions for ensuring national security. 
NATIONAL INTERESTS 
Individual interests Interests of society Interests of state
STATE POLICY  
(is realized through the economic strategy and appropriate institutional trajectory)
Fig. 1. National security providing scheme based on analytical tools of institutional dynamics (author`s development)
For the analytical purposes Weber`s concept of “cognitive interest” is critical, because it determines the selection and method of 
studying the empirical object (in our research it is state of economic security) in each particular case, and the concept of the “value 
idea” (value of some economic strategy or decision), which is determined by a specifi c way of seeing the world in a given cultural 
context. From the fi g. 1 we see, that the national economy development model not only represents a unique combination of internal 
and external factors determined by national or geopolitical features, but also has specifi c characteristics related to different historical 
stages.
Therefore in the process of national security ensuring the key issue relates to the correspondence of the chosen model of economic 
development and institutions trajectory (transformation strategy) to the national traditional institutional forms developed over the 
centuries, among which one of the main is the national mentality. So we came to the question of the correlation of the traditions of 
society with the processes of innovation development. For example, according to the Max Weber’s the bureaucracy is able to stifl e a 
free initiative and lead to the stagnation of a capitalist society based on competition.
Thus it is important to fi nd the right tactics for national economy adapting to the globalization processes through the combining 
economic and social purposes within the institutional trajectory. According to the economic-sociological methodology the effectiveness 
of the institutional system for national security ensuring is determined to a large extent by the extent to which it is able to contribute to the 
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evolutionary development of the country, to overcome political, military, economic crises or create the conditions for a full-fl edged life.
Conclusions. So the relevance of the study is caused by the objective necessity to develop a methodology for analyzing the 
structure of national characteristics in order to determine the effective model for further socio-economic development of state, which 
will provide national security through the matching of economic decisions and institutional trajectory. 
In research we have shown, that for the development of effective strategy of organic development and national security providing 
it is important to fi nd the right tactics to adapt the national economic interests to the globalization process. For this purpose, we 
propose to use the interpretive sociology methodology within the framework of economic & sociological approach, which allows to 
consider economic processes and trends in wider context of the institutional matrix. 
For these purpose in the study we have examined the main ideas of Max Weber in the context of the synthesis of institutional evolutionary 
methodology and system approach to national economic security ensuring. Based on these and our previous studies the elements of the 
organizational and economic mechanism for managing institutional transformation in the framework of ensuring national security, which 
takes into account the use of elements of an understanding sociology for the transformation strategy selection, were proposed.
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В данной статье исследуются способы самозащиты гражданских прав. Рассматриваются критерии, по которым 
можно выделить классификации способов самозащиты. Были более подробно рассмотрены такие способы самозащиты 
как необходимая оборона и крайняя необходимость.
Ключевые слова: способы самозащиты, классификация способов самозащиты, необходимая оборона, крайняя необхо-
димость.
Methods of self-defense civil rights were researched in this scientifi c article. The author examined criteria by which to distinguish 
the classifi cation of methods of self-defense. More over such methods of self-defense as necessary defense and extreme necessity were 
considered in detail.
Keywords: methods of self-defense, classifi cation of methods of self-defense, necessary defense, extreme necessity.
Вопросы самозащиты прав в современной цивилистике вызывают научные дискуссии, это связано с тем, что в 
гражданском законодательстве до сих пор нет легального определения самозащиты гражданских прав, не регламентирована 
специфика самозащиты, в том числе способы самозащиты гражданских прав. 
Очевидно, что изучение способов самозащиты играет не только важное теоретико-правовое значение но значительную 
практическую роль, поскольку при защите гражданских прав органами государственной власти требуются значительные 
временные затраты, в то время как своевременно осуществляемая самозащита в конечном счете является наиболее 
эффективной, нежели иные способы защиты гражданских прав.
Следует учитывать тот факт, что «способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы 
действий, необходимых для его пресечения» (ст. 14 Гражданского Кодекса РФ) [2, с. 9]. То есть способы самозащиты 
должны отвечать таким принципам осуществления защиты гражданских прав, как соразмерность, адекватность, запрет 
злоупотребления правом, а также требованиям добросовестности, разумности и справедливости [6, с. 70]. 
Для результативного изучения способов самозащиты важно правильно подойти к критериям классификации, которые 
отражают основные свойства способов самозащиты гражданских прав. 
В своей работе Э.Л. Страунинг выделяет следующие критерии классификации: форма закрепления возможности реа-
лизации того или иного способа самозащиты; вид отношений, из которых вытекают защищаемые права; функциональная 
направленность способа самозащиты; субъект, который может осуществлять право на самозащиту своих частных прав; 
природа способов самозащиты гражданских прав.
На основе вышеперечисленных критериев все способы самозащиты гражданских прав можно классифицировать на 
следующие виды:
1) способы, которые предусмотрены законом и способы, вытекающие из договора;
2) направленные на:
- обеспечение неприкосновенности прав;
- предотвращение нарушения прав;
- устранение последствий, которые возникли при нарушении гражданских прав;
3) применяемые:
- до нарушения, но реализуемые в случае нарушения права или реальной угрозы такого нарушения (превентивные 
меры);
- и реализуемые в случае нарушения или реальной угрозы такого нарушения права;
4) защищающие гражданские права, которые вытекают из:
- имущественных отношений;
- личных неимущественных отношений, которые связаны с имущественными отношениями;
- личные неимущественные отношения, которые не связаны с имущественными отношениями;
5) отношения, которые защищаются управомоченным лицом самостоятельно или отношения, которые могут быть 
защищены с помощью третьего лица по поручению управомоченного лица, а также без поручения;
6) защищающие права, которые вытекают из договорных и внедоговорных отношений;
7) по юридической природе способы самозащиты гражданских прав можно выделить на:
- способы, которые являются мерами ответственности;
- способы, являющиеся мерами защиты;
- способы, являющиеся гражданско-правовыми санкциями [10, с.115-116].
В своих исследованиях Д.В. Микшис выделяет только три критерия по которым можно классифицировать способы 
самозащиты: объект; содержание; функции самозащиты. Классификации по другим критериям Д.В. Микшис считает 
нецелесообразными, они не представляют интереса.







































2) По содержанию способы самозащиты разделяются на:
- действия;
- бездействия [7, с. 40-41]. 
3) при классификации способов самозащиты по функциональной направленности выделяют следующие функции: 
- пресекательная - это функция, направленная на предотвращение возможного нарушения, устранение непосредственной 
угрозы нарушения или прекращение уже начавшегося нарушения гражданских прав; 
- восстановительная функция наступает в случаях если нарушение уже произошло, но из-за длящегося характера может 
быть прекращено, а нарушенное правило восстановлено; 
- компенсационная функция выступает в случаях, когда право в результате нарушения утрачено.
- обеспечительная функция может рассматриваться с двух аспектах. В широком смысле она рассматривается как га-
рантия на неприкосновенность гражданских прав. В узком смысле обеспечительная функция будет выражаться в создании 
благоприятной обстановки для получения компенсации за утраченное право [8, с. 95-97].
Основанием для реализации самозащиты гражданских прав является любое нарушение данного права. Это может 
мбыть и преступление, и административное или гражданское правонарушение. Именно от характера и степени опасности 
нарушения прав зависит выбор управомоченным лицом способа самозащиты и определение пределов его реализации. И 
на наш взгляд, чем конкретнее будет разработана классификация способов самозащиты гражданских прав, тем точнее на 
процессуальном уровне можно будет отграничить самозащиту от самоуправства [3, с.185].
Рассмотрим подробнее некоторые способы самозащиты гражданских прав. Статья 1066 ГК РФ регламентирует 
причинение вреда в состоянии необходимой обороны «не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии 
необходимой обороны, если при этом не были превышены ее пределы» [2, с. 364].
Необходимая оборона – это комплексный институт, который закреплен в нормах гражданского и уголовного права. Стоит 
отметить, что содержание понятия «необходимая оборона» в гражданском праве несколько шире, чем в уголовном праве. 
К такому выводу можно прийти при сравнении действий, которые могут относится к необходимой обороне в уголовном 
и гражданском законодательствах. В уголовном праве под необходимой обороной понимаются действия, которые имеют 
признаки состава преступления, но не признаются преступлением, а в гражданском праве к необходимой обороне относятся 
также действия, которые подпадают под понятие гражданского правонарушения, но не влекут за собой применения мер 
юридической ответственности.При этом посягательство должно носить именно преступный характер, так как действия 
не будут признаны необходимой обороной если они направлены на отражение посягательства, которое не образует состав 
преступления[5, с.293].
Условия, при которых действия обороняющегося будут признаны совершенными в состоянии необходимой обороны, 
для уголовного и гражданского права идентичны. Они относятся к нападению и защите. Для признания действий лица, 
которые совершены в состоянии необходимой обороны нападение должно быть действительным (реальным), наличным и 
противоправным. Действительность подразумевает под собой наличие нападения, так как если нет посягательства на чьи-
либо интересы, то оснований для необходимой обороны нет. Действия обороняющегося должны быть направлены против 
нападающего лица, но не против других лиц, например, родственников нападавшего. Основным условием признания 
действий необходимой обороной является недопустимость превышения ее пределов [1, с. 11].
Если было допущено превышение пределов необходимой обороны, то причиненный посягавшему вред должен быть 
возмещен с учетом степени вины оборонявшегося. В случае если вред причинен третьему лицу, то он должен быть возмещен 
по общим основаниям [9, с. 141]. 
Крайняя необходимость также является способом самозащиты гражданских прав. В ст. 1067 ГК РФ установлено, «Вред, 
причиненный в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, угрожающей самому причинителю 
вреда или другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, 
должен быть возмещен лицом, причинившим вред» [2, с. 364].
При крайней необходимости вред причиняется невиновным лицам, т.е. причинение вреда было необходимостью для 
предотвращения опасности, не представлялась возможность предотвратить данный вред другими средствами. В уголовном 
праве лицо, действовавшее в состоянии крайней необходимости, освобождается от уголовной ответственности и на него 
не возлагаются никакие другие обязанности. В гражданском праве напротив, либо лицо, причинившее вред, либо третье 
лицо, в интересах которого действовал причинитель вреда должны возместить вред, причиненный в состоянии крайней 
необходимости [4, с. 235]. 
Превышение пределов крайней необходимости считается в случаях:
- лицо, устраняющее опасность применяет меры, которые не соответствуют характеру и степени угрожающей опасно-
сти, и обстоятельствам, при которых устранялась данная опасность;
- причиненный вред был равным или более значительный, чем предотвращенный.
Условия, характеризующие опасность должны иметь определенные черты:
1) опасность должна угрожать правам физического лица, интересам общества и государства;
2) опасность должна быть реальной, действительной, а не мнимой;
3) наличность, т.е. опасность должна неминуемо возникнуть или уже началась и еще не завершилась [11, с. 152-153].
В заключении остается подчеркнуть, что общество стремительно развивается и на законодательном уровне трудно 
предусмотреть все возможные способы самозащиты, с помощью которых управомоченное лицо может защитить свои 
частные права.
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В статье рассматривается правовая природа договора на проведение оценки. Раскрываются особенности содержа-
ния договора на проведение оценки.
Ключевые слова: оценочная деятельность, договор на проведение оценки, оценочная услуга, договор подряда, оценщик.
This article examines the legal nature of the contract for the evaluation. The peculiarities of the content of the contract for the 
evaluation.
Keywords: evaluation, contract evaluation, appraisal services, contract appraiser.
Исследование проблем гражданско-правового регулирования оценочной деятельности предполагает рассмотрение до-
говора на проведение оценки. В соответствии со статьей 9 Федерального закона №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» (далее – Закон об оценочной деятельности) [1] основанием для проведения оценки является за-
ключенный между заказчиком и оценщиком или с юридическим лицом, с которым оценщик заключил трудовой договор, 
договор на проведение оценки.
В статье 10 Закона об оценочной деятельности содержатся обязательные требования, предъявляемые к договору на про-
ведение оценки. Договор заключается в простой письменной форме в котором содержится: цель оценки; описание объекта 
оценки или объектов оценки, позволяющее осуществить их идентификацию; вид определяемой стоимости; размер денеж-
ного вознаграждения за проведение оценки; дату определения стоимости оценки; сведения об обязательном страховании 
гражданской ответственности оценщика; наименование саморегулируемой организации, а также другие сведения, содержа-
щиеся в данной статье.
На сегодняшний день сложилась ситуация, при которой законодатель не определил вид такого договора: является ли он 
договором на оказание услуг или договором на выполнение работ.
Характерной чертой свойственной всем договорам возмездного оказания услуг является отсутствие овеществленного 
результата, получаемого заказчиком в ходе осуществления действий исполнителя при выполнении условий договора.
В статье 3 Закона об оценочной деятельности содержится понятие данного вида деятельности - это профессиональная 
деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной, 
кадастровой, ликвидационной, инвестиционной или иной предусмотренной федеральными стандартами оценки стоимости.
Таким образом, мы видим, что результатом оценочной деятельности является стоимость объекта оценки, которая не 
имеет овеществленной формы, но содержащаяся в отчете об оценке, подготовленным оценщиком на бумажном носителе 
или в форме электронного документа (ст. 11 Закона об оценочной деятельности). 
Отчет об оценке согласно Федерального стандарта оценки №3 (далее - ФСО) [2] представляет собой документ, подго-
товленный в строгом соответствии с Законом об оценочной деятельности, ФСО, стандартами и правилами принятыми само-
регулируемой организацией оценщиков в которой состоит оценщик, содержащий профессиональное суждение оценщика 
относительно стоимости объекта оценки на основе собранной информации и проведенных расчетов. Так же результат оце-
ночной деятельности, а именно отчет об оценке является допустимым доказательством, содержащим достоверные сведения 
о стоимости объекта оценки.
Как отмечает Л.Б. Ситдикова, что оценочная деятельность – это процесс, по своей поведенческой природе – исследова-
ние, основу которого составляет информационное обеспечение [3; с. 7]. Автор признает за оценочными услугами информа-
ционный характер, в то же время определяет оценочный процесс как исследование, и таким образом делает вывод о наличии 
у них черт услуг консультационного характера [4; с. 38]. 






















татом оценочной деятельности является отчет, содержащий информацию о стоимости объекта оценки, подготовленный в 
соответствии с действующим законодательством, стандартами и правилами оценочной деятельности. Выполнение данных 
требований обязательно для осуществления оценочной деятельности. 
Как отмечает Кротов М.В. нужно отграничивать от обязательств по оказанию услуг такие отношения, в которых резуль-
татом деятельности услугодателя, получает какое-либо овеществленное выражение, существующее отдельно от деятельно-
сти исполнителя. В качестве примера можно привести консультацию аудиторской фирмы, которая представляется в устной 
форме, будет охватываться отношениями по оказанию услуг, а письменное заключение этой же аудиторской фирмы должно 
регулироваться нормами договора подряда, поскольку наличие вещного результата (письменного заключения) определяет 
предмет обязательства как выполнение работы по написанию письменного заключения [5; с. 640].
На основании выше изложенного можно сказать, что договор на проведение оценки приобретает черты смешанного до-
говора (п. 3 ст. 421 ГК РФ), включающий элементы договора возмездного оказания услуг и элементы договора подряда. Но 
содержание Закона об оценочной деятельности, ФСО не предусматривают осуществление оценочной деятельности в виде 
устной консультации.
На наш взгляд договор на проведение оценки следует рассматривать в разрезе договора подряда на выполнение про-
ектных и изыскательских работ, так как имеет схожие черты с ним.
В задачу изыскательских и проектных работ входит подготовка всех данных, которые необходимы для разработки тех-
нико-экономического обоснования строительства и последующего составления технической документации [5; с. 409]. Сле-
довательно, как мы видим результатом данного вида работ будет подготовка проектной документации. 
Оценочная деятельность тоже носит особый характер и имеет специфические черты результата, которые подлежат пере-
даче заказчику. Так деятельность оценщика связана с проведением работ по сбору информации, в процессе исследования 
которой формируются выводы, являющиеся основой результата оценочной деятельности – итоговой величины стоимости 
объекта оценки. Данные исследования подлежат описанию и должны содержаться в отчете об оценке, составление которого 
также относится к действию оценщика [6; с. 29] и который потом передается заказчику.
Исполнение обязательств по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ обычно начинается с 
того, что заказчик выполняет свою обязанность по передаче подрядчику задания на проектирование, а также иных исходных 
данных, необходимых для составления соответствующей технической документации [7; с. 507].
Пункт 21 ФСО №1 содержит требование к содержанию договора на проведение оценки - это обязательное наличие за-
дания на оценку.
Договор подряда на выполнение проектных и (или) изыскательских работ, как и договор строительного подряда, может 
заключаться и в обычном порядке (ст. 432-444 ГК), и посредством проведения подрядных торгов [5; с. 411]. 
Схожие правила предусмотрены в ч.1 статьи 24.14 Закона об оценочной деятельности «Отбор исполнителя работ и за-
ключение с ним договора на проведение оценки» в котором на конкурсной основе для выполнения работ по определению 
кадастровой стоимости привлекаются лица, имеющие право на заключение договора на проведение оценки, в соответствии 
с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 
Рассматриваемые договора содержат задание, в котором заказчик передает, а исполнитель принимает документы и ис-
ходные данные необходимые для проведения работ. Также данные договора могут заключаться в обычном порядке и при 
помощи публичных торгов.
Действующим законодательством РФ предусмотрено возникновение отношений, связанных с данными видами догово-
ров – это проведение экспертизы как отчета об оценке, так и проектной документации, результатов инженерных изысканий. 
Подводя итог, можно сказать что договор на проведение оценки можно считать аналогом договора подряда на проведе-
ние проектных и изыскательских работ.
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research and analysis of criminal offences against the national economic interests in the area of tax revenue as provided by the 
Criminal Law, recommendations are provided for solving the qualifi cation problems of these criminal offences.
Keywords: State revenue, state fi scal interests, tax, tax evasion, criminal liability, tax crimes
Evasion of tax payments and payments equivalent thereto (hereinafter referred to also as tax evasion or non-payment of taxes) is a social 
phenomenon. Legislator protects the state fi scal interests by providing liability in regulatory enactments, including criminal liability, for 
non-compliance or improper performance of requirements of regulatory enactments on taxes and evasion of tax payments. In accordance 
with the statistical data for 2010 collected by the Information Centre of the Ministry of Interior 281 criminal offences described in Section 
218 of the Criminal Law (hereinafter referred to also as CL) were discovered in Latvia; in 2012 were discovered 210 such criminal offences; 
in 2013 – 182 such criminal offences; in 2014 – 152 such criminal offences; in 2015 – 117 such criminal offences; in 2016 – 160 such 
criminal offences; and in fi rst four months of 2017 were found 72 such criminal offences. [1]  Analysis of the statistical data shows decrease 
of the registered criminal offences from 2010, but as rightly emphasised by Maizitis “in relation to criminal offences in economy such a 
concept as shadow economy should also be assessed, which actually is a latent crime”. [2]
Basis for application of criminal liability is commitment of a criminal offence; thus, it is the most severe and most serious type 
of legal liability. According to the opinion of Jakubanecs, criminal liability is “one of the types of legal liability, legal consequences 
for committing a crime manifested as application of state enforcement against the guilty party by the way of punishment”. [3] 
Krastins states that “criminal liability is enforced obligation applied to a natural person on behalf of the state to be liable for the 
committed criminal offence in accordance with the Criminal Law and to receive punishment in cases prescribed by the Law in terms 
of restrictions to personal liberty, separate rights or property.” [4] Scientifi c literature underlines that “criminal liability applies 
directly to the personality of the offender even if it applies to his economic interests”. [5] In accordance with Section 1, Paragraph 
one of the CL “only a person who is guilty of committing a criminal offence, that is, one who deliberately (intentionally) or through 
negligence has committed an offence which is set out in this Law and which has all the constituent elements of a criminal offence, 
may be held criminally liable and punished”. Thus, legislator has defi ned commitment of the criminal offence set out in the Criminal 
Law as the only basis for criminal liability, indicating that application of criminal liability by analogy of offences shall not be 
permitted. It should be noted that commitment of a criminal offence set out in the CL is the basis for criminal liability, but criminal 
liability is applied in cases set out in CL if the guilt of the person in committing a criminal offence has been proved and provided in 
accordance with the procedure prescribed by the Criminal Procedure Law. [6]
As mentioned previously, criminal liability for evasion of tax payments and payments equivalent thereto has been provided in 
Section 218 of CL. It should be noted that CL provides liability also for violation of accounting and statistical information regulations 
(Section 217 of CL) and for avoidance of submitting the declaration (Section 219 of CL), since 7 April 2016 Criminal Law also 
provides liability for violation of work remuneration regulations (Section 217 of CL). [7] However, it should be acknowledged that 
by May 2017 only 6 criminal proceedings have been initiated for commitment of a criminal offence set out in Section 217 of CL. [8] 
Notably that in separate cases state fi scal interests are protected by Section 177 of CL regarding fraud.
Application of CL provisions provides regulation for criminal relationships. An insight established by the doctrine of the criminal 
law states that by correctly qualifying a criminal offence it is possible to provide a fair regulation of criminal relationships. When 
criminal liability is applied to a person, it is essential to clarify if the actions of the person contain constituent elements of a criminal 
offence and which section and its paragraph of CL sets it out. In CL, each constitution of a criminal offence is specifi c because it 
includes the most essential, typical and necessary characteristics of a specifi c criminal offence. [9]
Krastins notes that “qualifi cation of a criminal offence means establishment of full consistency between factual elements of an 
offence and constituent elements of a specifi c criminal offence set out in the provisions of the Criminal Law”. [10]
One of the problematic issues in ensuring the state fi scal interests is correct qualifi cation of criminal offences the object of 
which are the state fi scal interests and separating evasion of tax payments from such criminal offences as violation of accounting 
and statistical information regulations (Section 217 of CL), violation of work remuneration regulations (Section 217 of CL) and 
avoidance of tax declaration submission (Section 219 of CL), as well as fraud (Section 177 of CL) because in terms of constituent 
elements these offences are similar.
Second paragraph of Section 219 of CL sets out criminal liability for providing false information in a declaration of income, 
property or transactions, or other declaration of a fi nancial nature specifi ed in the law, if false information is indicated regarding 
property or other income on a large scale. Attention should be paid to the fact that Section 219, Paragraph two of CL contrary to 
Section 218, Paragraph two of CL speaks of income on a large scale and not losses on a large scale caused to the state or local 
government.
If the person has provided false information in the tax declaration on income on a large scale, but has paid the tax correctly, the 
actions of the person should be qualify only pursuant to the respective paragraph of Section 219 of CL. The same way in accordance 
with the Law on Prevention of Confl ict of Interest in Activities of Public Offi cials [11] the state offi cial is obliged to submit to SRS 
electronically the declarations of the state offi cial according to the deadlines and procedures set out in the law. It should be noted that 
obligation to submit a declaration has been set out in the law and is mandatory, but when declaring the income and property status, 
the offi cial is not always required to calculate and pay the tax. If the state offi cial does not comply with this statutory obligation and 
does not declare the real estate, transaction, income or other property on a large scale, then criminal offence set out in Section 219 
of CL can be established.
Pursuant to Section 1, Clause 14 of Law on Taxes and Duties as evasion of tax and duty payments can be recognised the 
following actions: deliberate provision of false information in tax declarations or failure to submit tax declarations, informative 
declarations or requested information necessary for the administration and control of taxes. [12]
Thus, when assessing the provisions of Section 1, Clause 14 of the Law on Taxes and Duties and Sections 218 and 219 of CL, 
it may be concluded that the criminal offence set out in Section 219 of CL overlaps with the criminal offence set out in Section 218 
of CL because it includes both the actions set out in Section 219 of CL and harmful consequences not set out in Section 219 of CL. 
Therefore, provisions included in Section 218 of CL are more complete than those included in Section 219 of CL.
Inclusion of false information in declarations is one of the ways to evade the tax payments. It should be noted that if the persons 
evades from tax payments by providing false information in the tax declarations, their actions should be qualifi ed only in accordance 
with the respective paragraph of Section 218 of CL according to qualifi cation regulations regarding competition of legal provisions 






















qualifi ed according to the broader provision because it contains links to other elements of an offence which are not included in the 
narrower provision. [13]
Practically every evasion of tax payments (with few exclusions) is linked to forgery of accounting documents, annual reports, 
statistical reports or statistical information. The support for this fact is established because concealment or decrease of any taxable 
object is linked to inclusion of false information in accounting documents or reports or falsifi cation thereof. Inclusion of false 
information in accounting documents provides a basis for its further inclusion in tax declarations to be submitted to tax administration 
as reporting documents on calculated tax amounts. Conclusions can be drawn that inclusion of false information in tax declarations 
are inextricably linked to falsifi cation of information to be included in accounting documents. As explained above, inclusion of 
false information in tax declarations is one of the ways of tax evasion. Thus, if the person evades the tax payments by falsifying 
the accounting documents or including false information in these documents, the actions of such a person shall be qualifi ed only 
in accordance with the respective paragraph of Section 218 of CL by observing the regulation regarding solution of the competing 
analysed legal provisions. Provisions set out in Section 218 of CL are broader in content in comparison to the provision set out 
in Section 217 of CL; thus, tax evasion also is of a broader content and includes not only violation of accounting and statistical 
information regulations, but also causing harmful consequences to the state and local government budget, and thus should be 
incriminated.
To summarise, it can be concluded that provisions included in Section 218 of CL are of a broader content than those included 
in Section 217 of CL; thus, tax evasion which is linked to falsifi cation of accounting documents or inclusion of false information 
therein should be qualifi ed only according to the respective paragraph of Section 218 of CL. This insight has also been established 
by the settled case-law of the Supreme Court of the Republic of Latvia. [14]  However, if the amount of taxes to be paid by the 
company, authority or organisation does not change due to concealment or falsifi cation of statutory accounting documents, annual 
reports, statistical reports or statistical information or does not exceed the amount specifi ed in Section 218 of CL, the offence should 
be qualifi ed in accordance with Section 217 of CL.
When analysing the criminal offence set out by Section 217, it may be concluded that in this constitution of criminal offence the legislator 
has actually separately provided one of the ways to evade personal income tax and mandatory state social insurance payments. This section 
provides criminal liability for disbursement of work remuneration not indicated in the accounting records, if it has been committed on a 
signifi cant scale. Firstly, legislator has provided a lower threshold of criminal liability: signifi cant scale and not large scale; secondly, object 
of this offence contrary to offence set out in Section 218 of CL is work remuneration not indicated in the accounting records, not the taxes 
which were not paid as a result. In real circumstances, there may be a situation when the real multiplicity of criminal offences set out in 
Section 218 of CL and Section 2171 of CL will be formed. If the taxpayer (company) not only disburses work remuneration not indicated in 
the accounting records, but also evades from paying personal income tax and/or mandatory state social insurance payments calculated from 
the amounts of work remuneration indicated in accounting, the offence shall be qualifi ed pursuant to Section 218 of CL and Section 217 
of CL. It should be noted that multiplicity will be formed also in cases of disbursed work remuneration not indicated in accounting and at 
the same time evasion of other tax payments takes place. But if all taxes for employees and transactions indicated in accounting have been 
correctly calculated and paid, but at the same time disbursement of work remuneration not indicated in accounting takes place on signifi cant 
scale, this offence shall be qualifi ed only in accordance with Section 217.
In the opinion of the author, the view expressed by Judins in judicial practice summary of Supreme Court of the Republic of Latvia 
regarding fraud that criminal offences set out in Sections 177 and 218 of CL do not create the ideal multiplicity of criminal offences. [15] 
At the same time the criminal offences mentioned in practice may create the real multiplicity of criminal offences when a person who 
falsifi es documents and provides false information in reports not only evades from tax payments but misleads SRS or other institution that 
administers collection of duties or taxes and requests to repay in cash the allegedly overpaid taxes from the state budget. Similar opinion is 
expressed in the decision of the general meeting of judges of the Department of Criminal Cases and the Court Chamber of Criminal Cases 
of the Senate of the Supreme Court dated 22 May 2009 on judicial practice summary in criminal cases regarding fraud”. [16]
A certain clarity on solving issues regarding qualifi cation of tax evasion is provided by the Decision of the Department of 
criminal Cases of the Senate of the Supreme Court dated 26 March 2013 on case No. SKK – 3/2013, wherein it is reasonably 
stated that “signifi cant difference separating these two criminal offences is that when committing the criminal offence set out 
in Section 177 of the Criminal Law the guilty person acquires property of another person. But if the person commits criminal 
offence set out in Section 218 of the Criminal Law, the action or omission of the guilty person is aimed at non-payment 
of taxes, obtaining the right to decreased taxes, use of overpaid tax by covering tax amounts to be paid into the state budgets in future 
taxation periods or for payment of other overdue payments, i.e., in order not to give their property to another person.” [17]
The author believes that this insight should be supplemented with another signifi cant difference, namely, the object of the 
criminal offence set out in Section 177 of CL is the economic interest of the victim. Tax evasion just like fraud applies to economic 
interests; however, tax evasion applies to economic interests in the area of tax revenue.
When assessing the legal tax framework, Senate of the Supreme Court rightly states that “value added tax should be applied to a 
person who performs economic activity. Thus, in cases when economic activity is not performed but only fi ctitious transactions are 
made, the state economic interests in tax area would not be harmed because tax from non-existent transaction is not possible; and 
thus in certain circumstances the actions of the person should be qualifi ed pursuant to the respective paragraph of Section 177 of the 
Criminal Law.” [18]
Similar opinion was expressed by the Department of Criminal Cases of the Senate of the Supreme Court of the Republic of Latvia in its 
decision in case SK – 11/2013, indicating that if the company performs economic activity, evasion of value added tax payment is possible by 
excluding from the amount to be paid into the budget input tax for transactions that did not take place. But in cases when economic activity 
is not performed but input tax on the basis of transactions that did not take place has been received back as overpaid tax, for instance, the 
state interests in tax collection area are not endangered; however, there is a cause to assess if fraud has not taken place.” [19]
Thus, Criminal Law provides four constitutions of criminal offences in order to protect the state fi scal interests from violations 
of taxation regulatory enactments and one constitution of criminal offence that generally protects the property rights.
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В наведеній праці досліджуються різні аспекти практики Європейського суду з прав людини у сфері реалізації права на 
свободу інформації, яка розглядається як одне з основних прав і свобод людини, закріплене в статті 10 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод, і як засіб захисту прав людини, закріплене в Конвенції. Основна увага приділяється 
визначенню змісту свободи інформації. 
Ключові слова: доступ до інформації, міжнародні стандарти, збалансовані інтереси, право на доступ, свобода твор-
чості, права людини, обмеження інформації, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Європейський 
суд з прав людини, суспільний інтерес.
We study various aspects of the European Court of Human Rights’ practice in the implementation of the right to freedom of 
information, which is considered as one of the fundamental rights and freedoms enshrined in Article 10 of the Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and as a means of protection of human rights enshrined in the Convention. 
The focus is on the defi nition of the content of freedom of information. 
Keywords: access to information, international standards, balanced interests, access right, creativity freedom, human rights, 
limits of information, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, European Court of Human 
Rights, public interest.
In modern society, the right to freedom of information has become one of the fundamental human rights of legal and political importance. 
Freedom of information means two closely related functions: fi rstly, the right to read, listen, see and receive information in different forms, 
and secondly, the right to information as a basis for the transmission of ideas or facts to others. Study of the right to freedom of information is 
essential for its defense in domestic law. Currently, there is a tendency to adapt domestic legislation to international law in the fi eld of human 
rights protection, as well as the reception of European law by the EU states. However, the constituent elements of right for information are 
complex, and each of them requires special attention. Ensuring common standards of human rights puts obligations on EU states to improve 
their legal system and human rights protection mechanism. The need for legal regulation of information processes taking into account the 


















Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950 (hereinafter - the Convention), considers the 
right to information in the framework of freedom of expression. The issue of freedom of information also appears in the protection of 
a number of human rights: the right to life, the right to privacy and other rights enshrined in the Convention. According to Article 10: 
“Everyone has the right to freedom of expression. This right includes freedom to hold opinions and to receive and impart information 
and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers”. In the Convention, freedom of information, freedom 
of speech, freedom of thought, are refl ected in an article called “Freedom of expression”, which suggests that these freedoms often 
overlap. Article 10 regulates the freedom of expression in two directions. The fi rst paragraph clarifi es the specifi c rights related to 
freedom of expression, the second paragraph determines the legal basis for restrictions of the right to freedom of expression. 
Freedom of information covers a number of rights related to the self-realization of man: the right to know about his origins; 
the right to information on economic issues; creative freedom; the right to obtain information from public authorities; the right to 
protection of honor and dignity; the right to information about the services, products; the right of access to public information. As 
pointed out by T. Emerson, the right to know includes two elements: “1) the right to read, listen, see, that is to obtain information, 
and 2) the right to disseminate information - which is obtained as a result of the above actions” [1].
The public’s right to information should be protected as a right of the potential information recipient. Freedom of information can 
be defi ned as the right of access to information held by public authorities. European Court of Human Rights (hereinafter - ECHR) 
refers to the “public’s right to be notifi ed” [2, p. 46-47] or “the right to public awareness” [2, p. 49]. ECHR determined that the 
“Freedom of Information prohibits government interference in the freedom of information and freedom of access to information” 
[3, p. 10]. The fact is that government in this process plays a dual role: it should avoid interference in the reception and dissemination 
of information, and to create appropriate conditions for the realization and protection of these rights. The right to information is 
realized in two ways: 1) free fl ow of information in society, in which the participants are the people, the media, commercial, social 
and other organizations with an absolute non-interference of the state in this process; 2) one of the parties is the state, and it is obliged 
to provide appropriate conditions for obtaining information from government agencies. Thus, in each of these processes the state is 
assigned an important role.
The press acts as a social observer (public watchdog). The Court fi nds that the state has a duty not to impede the free fl ow of 
information. Media and non-governmental organizations will organize discussion and public debate. In dissemination of information, 
non-governmental organizations also play an important role. The right to criticize the government ECHR formulated in 1986, adding 
at the same time, that the media have a right to impart information and ideas that are of interest to society, including those relating 
to public issues. Determined by the difference between the right to access to information contained in the documents belonging to 
the state and society’s right to obtain information from independent media [4, p. 19-20]. The Court pointed out that society has a 
right to receive information in a variety of areas that are of interest to people, including political issues, and the media have a right to 
share this information. Members of the public also have a right to receive information on various positions and ideas, even if they are 
contrary to the general rules. In accordance with the practice of ECHR state intervention in the activities of the media and freedom 
of information is excluded.
Thus, the state should not interfere in the relationship between the broadcaster and the public, who are entitled to direct 
communication and dialogue with each other. In case “Sirbu and others against Moldova” ECHR marked a barrier between the 
right to obtain information from independent media and the right of access to government documents and information. The Court 
found that there are no restrictions of press freedom, “Interior Ministry did not disclose the information about intelligence service 
and military service, for which the applicants complained,” [4, p. 27]. Summarizing practice ECHR emphasized that the right to 
information does not always require the disclosure of state or military secrets, as well as the secrets of the intelligence and police 
services. It should be noted that the authorities must function subject to the safeguards established by the laws, and they can not 
violate the rights of others [4, p. 31]. The same can be said of the secret service [4, p. 49-50]. In the case of “Leander v Sweden,” it 
was found that if the person does not provide information on the collection and storage of information that violates the principle of 
respect for private life under Article 8 of the Convention [3, p. 77].
Dissemination of information in the media in order to strengthen hatred against groups other than their nationality, ethnic origin, 
are dangerous to society. As noted by T. Mendel, in order to count information as agitation and propaganda, inciting racial, national, 
religious and social discord and enmity, there must be three basic elements: intention, abetting, predictable results [5, p. 4-5]. If you 
have a specifi c purpose - to incite the target group for social strife as a result of which the situation will be aggravated or group feels 
offended, such a statement may be considered hate speech. Such speeches and publications espousing racism, nationalism, religious 
hatred, etc., are becoming the cause of discrimination, undermine tolerance in society.
ECHR found that the main task is to protect groups of persons targeted by the campaign, and the right to freedom of information 
dstribution. Court openly said that agitation and propaganda that incite racial, national, religious and social discord and enmity, can 
not be protected under Article 10 of the Convention (“Feret against Belgium,” “Leroy against France”). In the case of “Erbakan v 
Turkey” ECHR said that “tolerance and equal respect for people are the foundation of a democratic and pluralistic society”. Thus, 
the use of sanctions and prevention of broadcasts which incite intolerance and hatred, according to ECHR, “can be considered as 
important” [4, p. 56].
The right to receive accurate information about the state of the environment is a fundamental human right. According to 
the practice and recommendations by ECHR state is obliged to warn the people who are at risk about environment conditions 
[3, p. 51]. In the case of “Guerra and Others v Italy,” the applicants complained that the local authorities had not warned the public 
about a high degree of pollution of the environment as the main factors of risk and did not tell how to prevent it. ECHR determined 
that strict environmental problems may violate the right to privacy of the home and the right to private and family life and endanger 
the safety of people. The court said that the Italian Government was obliged to inform the applicants about the high risk factor, and 
that the state had violated their rights enshrined in Article 8 of the Convention. [3, p. 53] 
ECHR discussed the publication and dissemination of information relating to adverse events associated with the mass destruction 
of whales. It was determined that the freedom of information - one of the most important issues in terms of protection of human 
rights, in connection with what is important to warn people about cases of pollution [6, p. 11].
 The right to know about their origins - one of the fundamental human rights enshrined in the Convention. This is mentioned in 
many cases. As follows from the case “Odievre against France”, applicant was adopted, and her request for access to information was 
rejected by the state. She was born under a special procedure that allows mothers to remain anonymous. ECHR found no violation 


















of children and illegal abortions, development of child’s personality and the right to know the origins, mother’s right to health 
protection by having delivery in adequate medical conditions and protection of other family members. The applicant could have fi led 
a request for disclosure of her mother’s personality only with her consent.
Case “Godelli and Others v Italy” is connected to inability to obtain identifying information by children abandoned at birth and 
mother’s right to privacy [6, p. 15]. In this case it was found that the Italian legal system does not take into account the interests of 
the child, and assumption of a violation of Article 8 of the Convention on the right to respect for private and family life is excluded. 
It was believed that a fair balance has not been defi ned by the Government, the refusal to disclose information to mothers about 
motherhood led to the applicant’s inability to obtain any information about her background, without the consent of the mother.
In the case of “Gaskin v the United Kingdom” the applicant, who spent his childhood in orphanages and foster families, argued that 
the refusal of the United Kingdom to grant him access to his personal fi le compiled during his stay under the care of state authorities is a 
violation of Articles 8 and 10 of the Convention. The information contained in the personal fi le, is a report and messages by various entities - 
medical personnel, school teachers, police offi cers, social workers, foster parents, school staff. ECHR determined that everyone has a right 
to know about his origins. The Court confi rmed that the state must not restrict access of a person to information that others wish or may be 
willing to give him, but the Article 10 does not provide for the State’s obligation to provide certain information [6, p. 52].
ECHR Practice shows that reputation and rights of others are seen as a legitimate target. At the same time, to prevent crime and to 
protect health, morals, or the law of freedom of information may be limited. Defamation cases are resolved on the basis of Articles 8 
and 10 of the Convention. In cases of slander [4, p. 61], the Court has regarded the right to protection of reputation as a human right 
enshrined in the Convention. In the case of “Otto Preminger Institute v. Austria, the” right to protection of reputation recognized as an 
integral part of the right to respect for private and family life, as enshrined in Article 8 [4, p. 62]. ECHR said that facts and opinions 
(facts and values) are of particular importance because the view may be true and not true, then there is subjective character. 
In its case law the European Court of Human Rights established a link between Article 8 and Article 10 of the Convention 
which protects freedom of expression. To convince the commission, “the concept of private life under Article 8 also includes to a 
certain degree a right to establish and maintain relationships with other people in order to realize the individual” [4, p. 112]. Two 
elements of the right to privacy, as defi ned above, are not mentioned in Article 8. However, paragraph 2 of Article 10 there is a direct 
link to these two elements as grounds for restricting freedom of expression - to protect the reputation and prevent the disclosure of 
information received in confi dence. Confi dential information is: information and documents relating to the identity of the person; 
information concerning health, biological and psychological characteristics of the person; Information about the private life of a 
person; correspondence and telephone conversations of the person (“Klass and Others v Germany”).
Artistic freedom is related to the right to information. Trade and other demonstrations of creative works - the most important 
element of society, and the exchange of ideas and opinions is benefi cial to society. The Court stated that “freedom of speech for 
all is one of the main factors in the development and prosperity of the society” [3, p. 122]. ECHR is trying to create a balance in 
matters of censorship of books. According to the practice of censorship of school books long represented a deviation from the right to 
freedom of information. Freedom of expression includes the right to receive and impart not only information and ideas of neutrality, 
but the ideas which are elements of pluralism. Creativity has a right to spread, and society has a right to be informed about various 
philosophical, creative ideas. It was also given an opportunity to take part in exchange of cultural, political and social information 
and ideas with the obligation of the State not to interfere in the freedom of expression of creative people. 
One of the interesting issues related to the freedom of information, - the right to fi nd out historical truth and the right to free 
debate about historical facts. ECHR ruled that the search for historical truth is an integral part of freedom of expression [3, p. 69]. In 
the case of “Monnat against Switzerland,” the Court noted that each country should make an effort to open discussion of its history 
[3, p. 64]. In fact, “Sener v Turkey” Court protects the right to political debate on issues that are of interest to people [3, p. 70]. 
Establishment of common standards for protection of human rights and freedoms, defi nition of the content of specifi c rights and 
freedoms in general for the whole world form guarantees improvement in the protection of these rights and freedoms. In connection 
with this state - parties to the Convention are trying to adapt their legal system to the European law in the fi eld of human rights.
The Convention provides for the right to freedom of expression, the right to freedom of information referred to in Article 10, as a 
set of closely related to each other rights. Despite the fact that article 10 called “Freedom of expression” and the right to information 
is defi ned as a part of such freedom, freedom of information in the broad sense includes freedom of speech and freedom of expression 
and right to information. But these rights and freedoms often overlap.
Criteria for determining the balance of interests is not specifi ed, and these issues are resolved on the basis of the factual circumstances 
of specifi c cases. But the practice by ECHR establishes some important rules that must be followed in dealing with the case:
- Freedom of expression constitutes one of the foundations of a democratic society;
- Tolerance and equal respect for people are the foundation of a democratic and pluralist society;
- Issues of interest to society, should be disclosed.
Mainly complaints are studied based on specifi c facts, thus, establishment of common rules is complicated, but ECHR practice 
shows that reconciliation of interests and a balance between different aspects are more important. Fundamentals of restrictions on 
these rights are refl ected in the Convention. However, the main trend is that the foundations of restrictions on the right to information 
should be narrowly interpreted and executed by the courts of states. In general, the right to freedom of information is the foundation 
of a democratic society and a key element in personal fulfi llment.
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ПРИНЦИПЫ ВНЕДРЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ВКРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 
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Практическая криминалистическая деятельность на всех своих этапах остро нуждается в психологическом 
обеспечении в реализации методов психологической природы, в использовании возможностей психологов при решении 
поисковых и познавательных задач. В статье дано определение метода моделирования. Описаны функции, задачи и 
структура моделирования, которая широко используется в криминалистической практике. Определена необходимость 
и причины проведения моделирования и рассказано о случаях её использования. Выделены основные компоненты 
моделирования и классы моделей. Дана классификация моделей и рассмотрены основные этапы криминалистического 
моделирования.
Ключевые слова: метод моделирования, функции, задачи, структура, компоненты, классы, классификация, этапы.
Practical criminalistic activity at all its stages urgently needs psychological support in the implementation of methods of 
psychological nature, in using the capabilities of psychologists in solving search and cognitive problems. The article defi nes the 
method of modeling. Describes the functions, tasks and structure of modeling, which is widely used in forensic practice. The necessity 
and reasons for the simulation are outlined and the cases of its use are described. The main modeling components and model classes 
are identifi ed. The classifi cation of models is given and the main stages of forensic modeling are considered. 
Keywords: Method of modeling, functions, tasks, structure, components, classes, classifi cation, stages. 
Касательно толкования «моделирования», то имеющиеся научные объяснения данного термина принимают крайние 
позиции, в частности, расширительное толкование моделирования. Оно заключается в объединении его с познавательной 
деятельностью человека вообще, и узкое – ограничение до одного из видов моделирования, его сведения к описанию 
объекта или явления. [1]
Анализируя основные определения термина «моделирования» подытожим, что оно может объединять в себя несколько 
различных процессов:
1. Создание, конструирование моделей, на основе отбора информации соответствующего направления;
2. Использование моделей;
3. Проведение различных модельных экспериментов;
4. Формирование взглядов, понятий, мнений касательно изучаемого реального объекта;
5. Получение новых знаний.
Интересным, как отметила Т.С. Волчецкая, выводы В.Н. Кудрявцева. Он пишет, что все наши представления о 
преступлении - это модели. В.Н. Кудрявцев опирается на заключения философа И.Б. Новика, про то, что познать объект - 
значит построить его мысленную модель. 
Гетьман Г.Н. в своей статье описывает работы исследователей, которые используют моделирование, в частности, лич-
ности неизвестного преступника\правонарушителя, а именно психологического профиля, включая следующие элементы из 
криминалистики: 
- объекты криминалистического анализа (обстановку, следы на месте происшествия, показания очевидцев, результаты 
предварительного исследования следов на месте события и результаты проведенных экспертиз);
- объекты моделирования в криминалистике, в структуру которого входит моделирование личности неизвестного 
преступника\правонарушителя, другими словами, значимые поведенческие характеристики данного лица – его 
профессиональные навыки, психологические отклонения или особенности, варианты прогнозируемого посткриминального 
поведения;
- Модель неизвестного преступника в криминалистике и его поведение (преступного, посткриминального, уголовно-
го, не уголовного, после совершения преступления);
- Использование созданной модели (криминалистика) в процессе раскрытия преступления, её уточнения с учётом 
новой информации;
- Информационное обеспечение данного процесса, включающего в себя и действующие криминалистические учёты. [2]
В своих научных трудах Т.С. Волчецкая обращает внимание на то что использование моделирования не имеет чётких 
правил, структур, правил использования или её построения. В следствии чего след обуви, кадры из фильмов также можно 
назвать моделями. Для решения возникшей проблемной ситуации или точнее неопределённости, необходимо четко 
определить суть моделирования.
Опираясь на научные знания и труды учёных выделим следующие значимые ролевые особенности моделирования: 
во-первых, в моделировании главное процесс исследования, скорее процесс непрямого получения новых знаний. Во-
вторых, не переоценивать значение познание и сводить к нему полученные знания путём моделирования. Поскольку 
всем само собой разумеется, что познание совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний о 
явлениях и закономерностях объективного мира. В-третьих, практическая значимость моделирования весьма важна, но 
необходимо применять данный метод лишь в строго определённых случаях. Случаи включают в себя объект познания 
и события, что с ним происходили или будут происходить, которые необходимо проконтролировать и требуют чёткой 
структуризации и прогноза поведения. [1]
Рассматривая функции и задачи моделирования то в работе Т.С. Волчецкой отмечено мнение М. Вартофского. Он писал, 














Анализируя научное достояние в изучении моделирования в криминалистической науке упускаем не маловажный 
момент, а именно психологическую его часть, которая занимает существенную часть данного процесса. 
Как пишет С.Б. Целиковский в своей статье, что моделирование личности носит более обобщенный и динамический 
характер. Разрешает имитировать и прогнозировать личностное развитие, выделять доминирующие особенности свойств, 
состояния и особенностей поведения субъекта. Он акцентирует внимание на том, что с сформированными моделями такого 
уровня наиболее плодотворно соотносить «портреты» и «профили» определённых личностей (известных или нет), что в 
дальнейшем даст возможность к построению большого количества моделей, используемых в экспертизе. [3]
Как мы видим, системы всевозможных научных моделей, аппарат для их исследования, методика использования в 
практике результатов исследования входят в основы наук, которые составляют содержание и получения нами определённого 
результата. Следует учесть, что, какие свойства или особенности моделируемого объекта выбраны главными, один и тот 
же объект может быть представлен моделями различной конструкции. Но полученные конструкты должны в объединении 
давать один результат, одну картину, максимально точную, к примеру, прогнозирование поведения или личностные 
характеристики преступника. 
Необходимость моделирования в психологии возникает, когда:
 • системная сложность объекта является непреодолимым препятствием для создания его целостного образа на всех 
уровнях детальности;
 • требуется оперативное изучение психологического объекта в ущерб детальности оригинала;
 • изучению подлежат психические процессы с высоким уровнем неопределенности и неизвестны закономерности, 
которым они подчиняются;
 • требуется оптимизация исследуемого объекта путем варьирования входных факторов. 
Надобность в использовании моделирования возникает, и эффективно может быть использован в следственной практике 
для решения целого ряда самых разнообразных криминалистических задач, как пишет Т.С.Волчецкая. Случаи использова-
ния моделирования:
 • когда объект познания существовал в прошлом и его уже нет на момент исследования (например, преступное со-
бытие, криминальные ситуации);
 • когда объект познания еще только будет существовать в будущем (возможная следственная ситуация в ходе пред-
стоящего допроса, моделируемая в процессе подготовки к нему);
 • когда объект существует реально на момент исследования, однако он либо чрезмерно сложен, либо вовсе недоступен 
для познания;
 • в тех случаях, когда познаваемый процесс протекает или слишком быстро, или же, наоборот, слишком медленно (от-
дельные виды следственных экспериментов). [1]
Рассматривая причины использования моделирования в психологии и криминалистике интересным является факт 
их сходства и возможности использования в данных отраслях наук. Возможно их взаимодополнение даст более точное 
решение поставленных перед нами задач при создании моделей, портретов, профилей. 
Выделяя задачи моделирования в психологии и криминалистике попробуем объединить их. Следовательно, они будут 
включать в себя следующее:
 • описание и анализ психических, криминалистических явлений, фактов, процессов, на различных уровнях их струк-
турной организации;
 • прогнозирование развития психических явлений и предотвращение преступления; 
 • идентификация психических явлений, т. е. установление их сходства и различия (в частности применима и для кри-
миналистики что касается работы с уликами и другими доказательствами)
 • оптимизация условий протекания психических процессов, условия деятельности по раскрытию и расследованию 
преступлений, процессы формирования и дачи показаний участниками уголовного процесса, тактические приёмы проведе-
ния следственных действий и т.д.
Выделим основные компоненты самого процесса моделирования. К нему относят:
1. Субъект моделирования.
2. Задача, что решается субъектом при помощи этого метода (вне контекста задач понятие модели не имеет смысла).
3. Объект моделирования (оригинал). 
4. Способ моделирования.
Данные структурные компоненты, также могут выступать как самостоятельные классификационные основания.
Волчецкая предлагает выделить три основных класса моделей в зависимости от способа моделирования, учитывая за-
дачи модельного исследования и специфику самого оригинала. Такие как:
1. Материальные (функционально и пространственно подобные)
2. Кибернетические.
3. Мысленные (формализованные, неформализованные).
4. Выступают они и как ретроспективные, и как перспективные.
В психологии классифицируют модель на предметные и знаковые, предметные имеют физическую природу и в свою 
очередь выделяют естественные и искусственные.
Классификация криминалистических моделей включает: мысленные модели, материальные, логико-математическое 
моделирование, информационно-компьютерное (кибернетическое)моделирование, что в целом отвечает психологическим 
моделям. [4] Отметим и подчеркнём тесную взаимосвязь разных видов моделирования и классы моделей.
Наряду с профессиональными знания следователя и\или служащего полиции в юриспруденции, криминалистике и т.д. 
будут дополняться психологическими.
Важным и необходимым этапом моделирования является психолого-криминалистическое моделирование ситуации. 
Трактуя термин ситуация, следует понимать естественный сегмент социальной жизни, определяющейся вовлеченными 
в неё людьми, местом действия, сущностью деятельности и т.д. Ситуалогия в криминалистике одно из новейших и 
перспективных направлений. Позволяет решать, как традиционные, так и снова возникающие криминалистические задачи, 
конечно не без помощи других отраслей наук, таких как кибернетика, информатика, психология и т.д. Так к примеру, учёные 













нутое нами выше, как метод, позволяет оперативно распознать и адекватно оценить имеющуюся следственную ситуацию, 
незнакомые ситуационные факторы свести к известным, типичным, для которых уже разработан оптимальный алгоритм 
или программа действий. 
В статьях многих современных учёных берутся во внимание научные работы Яблокова Н.П. Он отмечает, что в расследовании 
можно обнаружить массу однотипных ситуаций и соответствующих им действий следователя, которые могут быть использованы 
для создания алгоритма расследования в типичных следственных ситуациях (а в перспективе и алгоритма расследования 
отдельного вида преступления). Яблоков Н.П. акцентирует внимание и настаивает на том, что разработка и внедрение таких 
моделей в следственную практику – основная существенная задача криминалистической науки. [1] В свою очередь следует 
добавить, актуальным является это и для психологии, и других отраслей наук, что принимают участии моделировании. 
Наиболее распространённый и используемый вид модели как в криминалистике, так и в психологии является 
мыслительный. Он занимает особое место, особенно в практике расследования. Как утверждает Волчецкая, мыслительное 
моделирование имея ряд особенностей выступает в качестве необходимого познавательного средства. Она делать акцент, что 
создание мысленных информационных моделей является объективной необходимостью, а именно в процессе воссоздания 
криминального события посредством мыслительной реконструкции ситуаций, его составляющих особенностей в частности 
психологических. И таким же образом, в ходе уяснения сути следственной ситуации для решения частных тактических 
задач и определения общих направленностей расследования. 
Н. Жерж в своей статье берёт во внимание научные работы О.В. Батюка, где он даёт определение ситуационному мо-
делированию. Он утверждает о том, что данный метод разрешает оперативно распознать и адекватно оценить имеющуюся 
или возникшую следственную ситуацию. В свою очередь, неизвестные ситуационные факторы объединить с известными, 
типичными, для которых уже разработан оптимальный алгоритм или программа действий. Следовательно, этот метод мо-
делирования, как пишет Н. Жерж, следует использовать в тех случаях, когда невозможно непосредственно познать сам 
исследуемый объект, то есть оригинал. И как мы видим задача его заключается в создании мысленной или как предлагает 
О.В. Батюк материальной моделей. Результатом данной работы будет получение значимой информации необходимой для 
расследования и предупреждения преступлений. [5]
Таким образом, принимая во внимание научные работы предшественников следует понимать, что психолого-
криминалистическое моделирование – это искусственно созданный объект, ситуация, которая отображает и воспроизводит 
важные, в частности для служащего полиции, с максимальной степенью сходства различных объектов, явлений, лиц и 
процессов, что имеют отношение к совершенному преступлению и\или правонарушению и его расследованию. В свою 
очередь позволяет получить важную, криминалистически и психологически значимую информацию относительно данного 
объекта, необходимую для успешного расследования преступления и установления истины происшедшего, спрогнозировать 
и определённым образом предотвратить совершение преступления. 
Воссоздавая постепенно картину происшедшего, добравшись до её сути, отработав все механизмы преступления, 
изучив все личностные характеристики, моральные и другие психологические особенности, поведение преступника и\или 
правонарушителя, мы не получим серьёзную доказательную базу, однако существенно облегчим процесс её формирования. 
Неотъемлемой и важной частью данного процесса является получение новых знаний, которые будут заложены в алгоритм 
или программу, инструкции действий в типичных ситуациях.
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В практике расследования преступлений едва ли не всякий раз возникает необходимость в специальных психологических 
знаниях для установления способности субъекта к осознанно-волевой регуляции своего поведения в юридически значимой 
ситуации. Это связано с тем, что субъектом ответственности в подобном случае являются люди, находящиеся в про-
цессе становления своего физиологического, психофизиологического, психологического (в том числе интеллектуального, 
личностного) и социального развития. В данной статье рассматриваются общие сведения о процессуальных коммуника-
торах и их роли при выявлении и раскрытии преступлений. Раскрыто значение принципиально нового понятия в крими-
налистике – психологический «раздражитель». Раскрыто информационное взаимодействие при раскрытии преступлений 
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хологический «раздражитель», восприятие, преступник. 
Деятельность следователя и оперативного сотрудника органа дознания представляет собой процесс постоянного много-
канального информационного взаимодействия с коллегами, начальством, надзирающими прокурорами, сведущими лицами, 
понятыми, защитниками и другими участниками уголовного судопроизводства и физическими лицами. 
Любому, даже не посвященному в юридические тонкости человеку, абсолютно ясно, что ни одно производство уголов-
но-правового характера не может обойтись без информации, хранящейся в памяти участников и наблюдателей совершен-
ных, готовящихся, совершаемых, скрываемых преступлений и других событий, связанных с ними. Выявлению и установле-
нию событий, являющихся предметом уголовно-правового реагирования, также способствуют данные, сообщаемые иными 
лицами, в силу служебных, бытовых, иных отношений посвященных в обстоятельства, имеющие значение для досудебного 
и судебного уголовного процесса. Возможности использования правоохранительными органами, спецслужбами, судами по-
ступающей к ним в официальном или конфиденциальном порядке информации, воистину безграничны. 
С учетом данных, полученных от подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей, определяются подлежащие 
установлению обстоятельства исследуемых деяний, строятся оперативно-розыскные и следственные версии, разрабаты-
ваются и реализуются программы подготовки и производства отдельных действий, тактических комплексов действий и 
комбинаций в стадиях возбуждения уголовного дела, предварительного расследования, судебного следствия. Сообщаемые 
ими сведения позволяют решать розыскные, распознавательные, идентификационные задачи, связанные с выявлением, изо-
бличением и уголовным преследованием виновных. 
Человек представляет собой сложную, динамичную информационную систему, состоящую из множества внешних и 
внутренних свойств, связей и отношений различного порядка (физических, социальных, психических, психологических, 
нравственно-этических, биологических). В оперативно-розыскной, следственной, экспертной, прокурорской, судебной 
практике изучаются самые различные стороны, черты, аспекты личности потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, сви-
детелей. Установление одних из них носит строго обязательный характер (например, установление возрастной принадлеж-
ности, психической состоятельности). Другие выделяются факультативно в зависимости от целей, вида, этапа и других 
особенностей поисково-познавательной деятельности и ситуационных потребностей. 
В человеке информативно все: мысли, душевные порывы, тело, сопутствующие вещи, формы, направления, особенно-
сти проявления активности и многое другое, связанное с его сущностью, сферами, видами, направлениями ее реализации. 
Для человека, особенно того, кто является участником правонарушений в уголовном процессе, первичным было, есть и 
будет слово и то, что заложено в его содержание. Однако не менее значима информация другого типа – невербальная. Кри-
миналистическое наблюдение за невербальными коммуникациями партнера по информационному взаимодействию дает 
богатую пищу для размышлений и выводов пытливому уму исследователя. (Психологами установлено, что в процессе рече-
вого общения лишь 7% информации передается непосредственно словами. В то же время звуками и интонацией передается 
до 38%, а жестами, позой, телодвижениями, перемещением в пространстве – до 55% полезной информации.) 
Основой невербального поведения являются инстинкты человека. Невербальный язык во многих случаях плохо контро-
лируется сознанием, однако хорошо воспринимается наблюдателем на подсознательном уровне, формируя определенное 
отношение к говорящему. 
Поступающая к коммутатору от другого лица невербальным путем информация, особенно на уровне подсознательных 
реакций, неконтролируемых сознанием проявлений, является важным ориентиром восприятия, правильной расшифровки, 
оценки и использования вербальной информации. «Поставщиком» невербальной информации являются самые различные 
компоненты системы, называемой человеком. Даже устная речь как уникальный инструмент вербального способа инфор-
мационного взаимодействия несет в себе не только вербальные, но и невербальные сигналы. 
Работа следователя, дознавателя, лица, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, – это прежде всего ра-
бота с людьми как носителями уголовно-релевантной информации. 
Информационное взаимодействие с ними протекает в одних случаях в служебном кабинете правоохранительного ор-
гана, в других – в лабораторных условиях, в третьих – в так называемой полевой обстановке. Обмен информацией при 
этом может происходить с глазу на глаз или публично при участии либо в присутствии других лиц. Однако независимо от 
того, кто является инициатором коммуникативного контакта, какие цели преследует информационное общение, осущест-
вляется ли оно открыто, в официальном порядке на процессуальной основе или негласно, в тайне от посторонних глаз, в 
служебное или свободное от работы время, оно никогда не обходится без одного очень важного, неотъемлемого элемента. 
Этим элементом является окружающая материальная микросреда, или, как говорят еще, реальная обстановка. Ее образуют 
самые различные объекты материального мира, их связи и отношения: предметы, вещества, материалы и т.д., включенные 
в информационное взаимодействие. Академик Виктор Глушков на заре советской кибернетики верно подметил, что инфор-
мацию несут в себе не только испещренные буквами страницы книги или человеческая речь, но и солнечный свет, складки 
горного хребта, шум водопада и шелест листьев. Особый интерес для коммуникатора представляют субъективно, личност-
но значимые элементы окружающей микросреды, то, что имеет какое либо отношение к нему, с чем он так или иначе связан 
в системе исследуемых по уголовному делу отношений. 
Выступая в роли психологического «раздражителя», эти объекты могут оказать значительно большее психологическое 
воздействие на носителя информации, его мысли, чувства, решения, поступки, нежели обмен вопросами и ответами с опе-
ративником, судьей, судебным экспертом, чем все вместе взятые слова последних. 
В узком смысле психологический «раздражитель» включает в себя то, что принято называть «немыми свидетелями». 
Имеются в виду самые различные материальные объекты неживой, а также живой, но не говорящей природы, тем или иным 
образом связанные с исследуемым криминальным или некриминальным поведением (следы-отпечатки, орудия преступле-
ния, документы, предметы посягательства и средства их транспортировки, аналоги последних и т.д.). 
Если же рассматривать психологический «раздражитель» в более широком контексте, то нельзя не заметить, что этим 
понятием охватывается не только довольно обширный круг упомянутых «немых свидетелей», но и множество других эле-
ментов реального мира (фактов, событий, процессов и т.д.), включая те, что представляют собой различные варианты про-
явления активности лиц, осуществляющих расследование, оказывающих допустимое воздействие в отношении своих пар-






















«Психологическая реакция, – как отмечает Н.А. Селиванов, – может быть результатом восприятия в качестве своеобраз-
ного реагента не только того самого объекта, который заведомо связан преступлением, но и аналогичного объекта. Даже та-
кой реакции порой достаточно, чтобы сработал «спусковой механизм», чтобы нарушилось неустойчивое равновесие между 
мотивом непризнания виновности и мотивом ее признания». [1]
Использование возможностей психологического «раздражителя» осуществляется с учетом различных ситуационно об-
условленных задач. В одних случаях это делается для распознавания внутреннего облика, намерений, связей, отношений, 
иных признаков носителей личностной криминалистически и юридически значимой информации; в других – для уточне-
ния, конкретизации показаний (в частности, путем стимулирования, активизации воспоминаний об обстоятельствах по-
знаваемого события); в-третьих – для распознавания и преодоления лжи, иных деструктивных актов по противодействию 
расследованию; в-четвертых – в целях выявления и изобличения лиц, так или иначе прикосновенных к раскрываемому 
преступлению, иным познаваемым событиям. 
Проблема психологического «раздражителя» актуальна и для следственной, и для оперативно-розыскной, а в ряде си-
туаций – и для судебно-экспертной практики. Юристы, практикующие в сфере уголовного судопроизводства, используют 
его и при производстве допроса, некоторых других следственных действий, производимых в режиме процессуального до-
казывания, при производстве опроса, а также действий и мероприятий организационно-подготовительного и оперативно-
розыскного характера.
В следующих публикациях мы более подробно остановимся на использовании различных видов психологических «раз-
дражителей».
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В работе предложены новые подходы, направленные на разрешение проблемных вопросов дальнейшего 
совершенствования обеспечения и сопровождения повседневной юридической деятельности в современных условиях 
развития цифровой экономики, в том числе с учетом инновационных подходов, методов и методик, заложенных в 
информационно-аналитических программных продуктах, применяемых в правовой сфере, являющихся разновидностью 
искусственного интеллекта. Особое внимание уделено вопросам информационно-аналитической, прежде всего, кибер-
правовой подготовки выпускников образовательных организаций, с учетом перспективных требований работодателей, 
предъявляемых к специалистам в области права.
Ключевые слова: юриспруденция, юрист, правовая подготовка, кадровый потенциал, совершенствование, современная 
экономика, развитие.
The paper proposes new approaches to resolving problematic issues to further improve security and maintenance of the 
daily legal activities in modern conditions of development of the digital economy, including innovative approaches, methods and 
techniques inherent in the information-analytical software used in the legal fi eld, is a kind of artifi cial intelligence. Special attention 
is paid to information analysis and, above all, cyber law training of graduates of educational institutions, from the perspective of the 
employers requirements to be met by professionals in the fi eld of law.
Keywords: jurisprudence, lawyer, legal training, human resources, improvement of modern economy, development.
Неуклонное развитие эффективных и общедоступных информационных технологий, бурный рост которых наблюдается 
особенно ярко в последние два десятилетия, объективно предопределило продвижение новых видов услуг, получивших 
обобщающее наименование экономики свободного доступа (экономики в свободном доступе) или цифровой экономики. 
Подобного рода технологии уже достаточно успешно зарекомендовали себя, прежде всего, в таких областях как аренда 
автомобилей и недвижимости, интернет-магазины, туристические услуги, а также консультирование по правовым вопросам. 
Современный человек в повседневной и профессиональной деятельности достаточно свободно прибегает к использованию 
справочно-правовых систем и других программных продуктов, содержащих электронные базы данных информации 






















Таким образом, за прошедшие годы существенным образом изменился подход к получению потребителями любого 
уровня необходимых им сведений (знаний) по тем или иным актуальным для них проблемам. Главным в новых условиях 
информационного обеспечения является, прежде всего, действующего (работоспособного) подключения к интернету 
и, во вторую очередь, наличие у потребителя навыков выявления достоверной информации из достаточно большого 
массива данных, получаемых по сделанному запросу. В результате возникает, так называемый «эффект недоверия к 
профессиональному мнению» [5, с. 74], которое фактически заменяется оперативно получаемыми из интернет данными (не 
всегда достоверными, выверенными, точными).
Практически неограниченный доступ к интернет-контентам в любой области знаний, включая данные, размещенные в 
различного рода сетевых сообществах, создаваемых, в том числе, по профессиональному признаку, все больше «оттесняет 
на второй план необходимость обращения к услугам специалистов в той или иной сфере, оставляя таковую необходимость 
на самый крайний случай» [2, с. 22]. Сложившаяся ситуация самым непосредственным образом повлияла также на 
юридическую деятельность и юридическое образование, получаемое не только будущими правоведами, но и представителями 
всех остальных, неюридических специальностей. Современный студент, обладающий возможностью быстрого доступа 
к информационным ресурсам, все меньше интересуется мнением преподавателя, формируя свое отношение по тому или 
иному проблемному вопросу, основываясь исключительно на том, что есть в свободном интернет-доступе, как правило, 
совершенно не учитывая при этом уровень знаний и практический опыт преподавателя.
В указанной связи приведем весьма интересный вывод, к которому в процессе общения с современными студентами 
пришел американский профессор Том Николс: «…сегодня студенты колледжа может быть даже более смышленые, чем 
тридцать лет назад, но их ощущение, что им все должны, и необоснованная уверенность в самих себе значительно возросли» 
[4, с. 15]. Подобный подход, и подобного рода отношение к образовательному процессу, в последующем, может приве-
сти к возникновению у студента «заблуждений, нарушением таковыми собственных прав, прежде всего на качественное 
образование, снижению уровня правосознания и как результат, конфликтам в образовательной организации и, в последу-
ющем, недопонимания со стороны работодателей, что неблагоприятным образом может сказаться на развитии профессио-
нальной карьеры после окончания обучения» [5, с. 75].
Дополнительно целесообразно отметить, что параллельно с развитием интернет-хранилищ информации происходят 
процессы совершенствования и адаптации программных продуктов технико-технологического назначения к новым 
требованиям современной цифровой экономики, развивая в свою очередь индустрию кибер-аналитических программных 
продуктов, осуществляющие по запросу пользователя в автоматическом режиме сбор интернет-данных (обработку 
загруженных пользователем заранее подобранных информационных данных), проведение их первичной и последующей 
обработки, получение конкретизированного в рамках запроса результата, его хранение и осуществление сопутствующих 
данному процессу действий. Достаточно мощные мобильные устройства, системы программного обеспечения как услуги, а 
также безопасные онлайн технологии «позволяют юристам работать практически из любой точки мира». [2, с. 23].
Искусственный интеллект (ИИ) на протяжении многих лет применяется в процессах автоматизации юридической 
деятельности, прежде всего при обработке правовых документов и поиска в них ключевых слов, помогающих в оптимальные 
сроки найти и обобщить требуемую информацию (сразу необходимо оговорить, что в Российской Федерации, электронный 
документ применим к форме договора в порядке, регламентированным в частности ст. 432 ГК РФ). В ближайшие годы боты 
уже смогут работать и в качестве так называемых квазиюристов или, как еще называют, роболойеров – роботов-юристов 
[3, с. 76], представляющих собой юридические экспертно-аналитические системы, наделенные функциональными возмож-
ностями предоставления ответов на вопросы правового характера, а также формирования (подготовки) и печати процессу-
альных документов. В 2016 году для проведения юридических исследований более 10 крупных юридических фирм США на-
чали использовать в работе интеллектуальную систему «Ross», представляющую из себя робота-юриста, поддерживаемого 
частично ИИ. Система «Ross» была разработана с целью приближения ее работы к действиям юриста-человека: она 
способна понимать вопросы, заданные на нормализованном литературном языке, и выдавать конкретные аналитические 
ответы. В текущем, 2017 году несколько весьма крупных российских компаний объявили о необходимости постепенной 
замены практикующих юристов на русскоязычный вариант вышеуказанной системы, в частности, для составления типовых 
исковых заявлений, прежде всего, в банковской и страховой сфере. Одним из поводов, послужившим отправной точкой для 
принятия подобных решений, явилось введение разрешения законодательными актами ряда стран направления обращения 
в суд, в том числе, подача исковых заявлений, посредством использования электронной почты. Так, например, с 1 января 
2017 года в соответствии с ч. 7 ст. 4 АПК РФ, «…исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы 
могут быть поданы в суд … в электронном виде, в том числе в форме электронного документа…».
Помимо помощи в подготовке исковых заявлений, ИИ также может предсказать, как они будут рассматриваться в 
судебном процессе. В данном контексте речь может идти о создании так называемых «умных судов» [1, с. 179], деятель-
ность которых, по мнению Р.А.О. Гурбанова направлена на «ускорение судебных процессов, обеспечение их прозрачности 
для граждан, экономию времени» [1, с. 181].
Уже в наши дни, например, программные продукты компании «Lex Machina» способны проводить аналитическую 
обработку правовой информации, в том числе, судебную практику, выявлять в них неизвестные ранее данные о судьях, 
адвокатах, сторонах и сути самих дел. Lex Machina предлагает то, что она называет «искусством побеждать в нечестной 
игре» [2, с. 24]; применяет обработку информации на естественном языке к принятым ранее в миллионах судах решениям, 
чтобы выявить тенденции, которые могут быть использованы в пользу юридической фирмы. Например, ее программное 
обеспечение способно выявлять судей, склонных отстаивать интересы истцов, обобщать юридические стратегии 
противоборствующих юристов на основе историй их дел и определять наиболее вероятные аргументы для убеждения 
конкретных судей. В свою очередь, также американская компания «Premonition» (дословный перевод названия компании на 
русский язык – «предчувствие»), представила программный продукт, позволяющий с большой вероятностью предсказать 
победителя того или иного судебного процесса, даже прежде, чем он обратится в суд с исковым заявлением, на основе 
статистического анализа вынесенных ранее судебных решений в подобных случаях. В рекламе данной компании говорится, 
что «Premonition заранее знает, какие адвокаты выиграют у каких судей» [3, с. 54].
Подобного рода программные продукты, направленные на информационно-аналитическое обеспечение юридической 
деятельности, позволяют не только помочь практикующим юристам подготовится к судебному процессу, но и с большой 






















лучивший условное название «Legalist» («Законник»), который предлагает за счет собственных средств профинансировать 
коммерческие судебные процессы, что означает: организация, продвигающая указанный стартап, оплатит судебные издерж-
ки и расходы в том случае, если его алгоритм определит, что у вас есть хорошие шансы на выигрыш, в обмен на какую-то 
часть выигрыша от любого судебного решения в вашу пользу. В указанной связи критики высказывают опасения, что такой 
ИИ будет использоваться в правовой системе третьими сторонами, инвесторами в надежде заработать от его решений.
Технологии типа Ross и Lex Machina были созданы для оказания помощи адвокатам, судьям и другим юристам-
практикам, хотя ИИ уже начал заменять, по крайней мере, их в незамысловатых сферах права. Одним из самых успешных 
роболойеров считается DoNotPay, призванный защищать права владельцев транспортных средств на платных парковках, 
посредством оперативного заполнения анкет (апробирован на парковках в Лондоне, Нью-Йорке и Сиэтле). Расширенная 
версия DoNotPay позволяет защищать права пассажиров, при задержке рейсов.
По мере развития ИИ роболойеры смогли бы оказывать помощь в урегулировании значимых, но не нашедших до сего 
времени надлежащего разрешения юридических проблем малообеспеченных слоев населения. Полагаем, что боты станут 
главной точкой входа в правовую систему, так как практически каждая организация, оказывающая юридическую помощь, 
вынуждена отказывать в ней малообеспеченным из-за недостатка времени на обработку всех запросов правового характера.
Но применение ИИ-технологий в юридической сфере (киберюридического программного обеспечения) имеет множество 
ограничений. Например, заменить оперативного работника и следователя в процессе проведения расследования уголовного 
дела, а также судью, прокурора и адвоката в уголовном процессе подобные технологии в настоящее время не способны. 
При этом обеспечительная роль юридических ИИ-технологий в уголовном процессе и судопроизводстве немаловажна 
уже в наши дни. Так, в частности, уже в наши дни во многих штатах США судьи используют программное обеспечение 
(ПО), называемое «Compas», оказывающее помощь при определении суммы залога и принятия решения о предоставлении 
условно-досрочного освобождения. Указанное программное обеспечение использует информацию из опросника с более 
чем 100 вопросами, охватывающих такие аспекты, как пол, возраст, уголовная история преступника и личные отношения с 
его или ее жертвой, чтобы предсказать, является ли он или она теми подсудимыми, которых не рекомендуется освобождать 
на поруки либо под залог из-за большой вероятности, что они скроются от правосудия или смогут повторно совершить 
преступление.
В указанной связи важно отметить, что использование такого программного обеспечения вызывает беспокойство: 
Northpointe, компания-разработчик ПО «Compas», отказывается сделать свой алгоритм общедоступным, что означает, что 
адвокаты защиты не смогут ставить под сомнение решения судей. А в исследовании, проведенном независимой организации 
журналистов-расследователей «ProPublica», показано, что система «Compas», похоже, явно настроена против обвиняемых, 
имеющих отличный от белого цвет кожи.
В самое ближайшее время возможно возникновение полностью автоматизированной и постоянно действующей системы 
права, работающей с помощью датчиков данных и предварительно согласованных договоров (контрактов). Например, уже 
в наши дни компания под названием «Clause» создает так называемые «интеллектуальные контракты», которые могут 
определять, в каких случаях выполняется (или нарушен) набор предварительно заданных условий. Несмотря на то, что 
компания «Clause» в основном работает с клиентами из промышленной сферы, другие компании смогут вскоре довести эту 
технологию до других потребителей.
Завершая исследование проблем совершенствования и развития инновационных направлений обеспечения юридической 
деятельности полагаем целесообразным сделать следующие основные выводы.
1. В современных условиях возникает объективная необходимость совершенствования подходов в сфере правовой 
подготовки кадрового потенциала для современной экономики, основываясь на формировании корректных нравственных 
устоев, сопряженных с грамотными юридическими подходами, интегрированными в электронную информационную среду, 
с учетом альтернативных методов предоставления услуг юридического характера, агрегирующую человеческий и искус-
ственный интеллект, позволяющий функционировать таковым в правомерном, гармоничном, бесконфликтном состоянии.
2. В недалеком будущем следует ожидать, что рассмотренные в работе интеллектуальные контракты будут все более 
усложняться. Возможно, что уже в самое ближайшее время споры, связанные с дорожно-транспортными происшествиями 
с участием автомобиля-робота будут разрешаться посредством проверки путевых журналов и программного обеспечения 
такого автомобиля. Бракоразводные процессы могут начать строится в том числе и на основе анализа телефонных 
переговоров одного из супругов, содержащих признаки супружеской измены. В свою очередь, наследники могут получить 
возможность вступить в права наследования на основании данных, полученных с персонального фитбит-устройства 
наследодателя, зафиксировавшего факт его физической смерти и т.д.
3. Все большее число компьютерных программ, в том числе правового характера (юридическое компьютерное ПО), 
все чаще появляются в свободном интернет-доступе для их тестирования всеми заинтересованными потенциальными 
пользователями, что позволяет практически без дополнительных затрат, не дожидаясь официального введения такого рода 
ПО в деятельность государственных и муниципальных органов и приобретения таковых образовательными организациями, 
использовать подобного рода программные продукты (их тестовые версии) в учебном процессе образовательных организаций, 
что позволит будущим выпускникам подготовится к грядущим изменениям в сфере правового обеспечения экономической 
деятельности, а также судебных процессов уже сегодня. Развитие информационных технологий, в том числе технологий, 
основанных на искусственном интеллекте, обеспечивающих свободный доступ к любого рода информации и не только 
актуальной, а также повсеместное внедрение программных продуктов, позволяющих заменить на отдельных направлениях 
труд профессионального юриста, объективно обязывают будущего выпускника образовательной организации пройти, в 
том числе, более серьезную правовую подготовку, сопряженную с умением работать с первоисточниками информации, 
включая нормативные акты и материалы правоприменительной, в том числе, судебной, практики, приобретением навыков 
информационной работы и основ программирования (навыки работы с роболойерами и киберюридическими программными 
продуктами, в том числе на базе ИИ), что позволит ему самостоятельно оценить собственные возможности и определять 
уровень собственной компетенции, в случае превышения которого необходимо обращение к специалисту в конкретной об-
ласти юридической деятельности.
В заключение отметим что, по нашему мнению, кадровый потенциал современной экономики и экономики завтрашнего 
дня должен обладать подобного рода юридически-компьютерными знаниями, навыками и умениями; обладать высоким 






















подаче и формировании принадлежит образовательным организациям, для которых подготовка выпускников для экономики 
завтрашнего для является приоритетной задачей и основным видом (основополагающим направлением) их уставной 
деятельности.
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The development of an effective system of state management and protection of intellectual property should be one of the main 
priorities of the Government of Georgia. Chapter 9 of the DCFTA deals with intellectual property issues. It is necessary to carry out 
relevant measures aimed at protecting intellectual property in Georgia to provide its proper and effi cient functioning. One of the key 
issues is the elaboration of an effective enforcement mechanisms.
It is necessary to create in Georgia a national council for support and protection of intellectual property, control of counterfeiting 
and piracy and to carry out relevant actions aimed at public consciousness.
The National Council for Intellectual Property Support and Counterfeit Control, at the given stage, should mainly carry out 
such functions as: 1) Developing an action plan and programs for the intellectual property support andagainst counterfeiting and 
piracy; 2) Formulation of the National Intellectual Property Strategy and facilitation to its Execution Measures; 3) Coordination 
and support of government activities based on international and European initiatives in the fi eld of intellectual property support, 
counterfeit and piracy control; 4) Analyzis and systematization of statistical data on counterfeit; 5) Coordination of awareness 
raising activities on issues related to intellectual property within Georgian society and initiation of information campaigns, their 
support and implementation of these activities.
As for the organizational structure of the Council: the relevant working groups should be necessarily represented there 
accordance to specifi c directions. The Council may presumably include the following working groups: 1) Strategies, programs and 
action plans; 2) Analysis, statistics and joint operations; 3) Border, anti-counterfeit and anti-piracy measures; 4) Coordination 
and implementation; 5) Arbitration, representation and execution; 6) Informational provision; 7) State procurement and material 
reserves, trade and industry; 8) Agriculture and food; 9) Labor and health care; 9) Art specimens, social-cultural rights protection; 
10) Public consciousnessdevelopment; 11) Prevention and monitoring.
Keywords: Intellectual property, public administration, DCFTA, law regulation, economic development, contraption.
The development of an effective system of state management and protection of intellectual property should be one of the main 
priorities of the Government of Georgia. Signifi cant steps have been made in this direction in scope of such governmental programs 
as: “Freedom, fast development, well-being” (government program 2016-2020) and “For Strong, Democratic, United Georgia”, 
which was adopted in 2015.
In this paper, under the notion of “intellectual property rights” we consider at minimum the following rights: copyright, 
copyright-related rights, database creator’s “sui generis” rights, semi-conductor product topology creator’s rights, rights arising from 
trademarks, rights related to design, patent rights, including rightsarising from the additional protection certifi cate, geographical 
indications, rights related to utility models, rights arising from the of plant varieties, trade names.
Chapter 9 of the Deep and Comprehensive Free Trade Area Agreement (DCFTA) between Georgia and the European Union 
deals with intellectual property issues. Specifi cally, Article 150 of the Agreement aims at: (a) Promoting the production and 
commercialization of innovative and creative products between the parties, and (b) achieving the adequate and effective level of 
protection and enforcement of intellectual property rights.And in accordance with Article 190, Parties reaffi rm their commitments 
to the TRIPS Agreement, in particular its Part III, and provide the measures, procedures and actions stipulated by Part III which 
are necessary for the purpose of enforcing Intellectual Property Rights. The supportive measures and actions must be effective, 
proportionate and should be used in such a manner as to avoid creation of barriers to legitimate trade and the established safety 
measures should not allowthe supportive measures to become abusive.
The priority of this approach is due to the fact that it is closely linked with the country’s economic growth and development. 
However, losses caused by counterfeiting and piracy, damage to goods and commodity markets, is important for the country’s 
economy. This is why it is necessary to carry out relevant measures aimed at protecting intellectual property in Georgia to provide 
its proper and effi cient functioning.
At the present stage, one of the key issues is the elaboration of an effective enforcement mechanisms. Specifi cally, the issues 






















the request of the Party (which has provided the relevant evidence that the intellectual property rights had been violated or mightbe 
infringed) use immediate and effective Preliminary Provision measures for maintaining appropriate evidence relating to possible 
infringement of rights, in accordance with the principle of confi dentiality of information.
Such measures may contain detailed descriptions of the goods or equipment, with or without sampling orin the case goods 
are produced by presumptive  violation of law, or when necessary, seizure of all materials, tools/equipment used in the process of 
production and/or sale of such goods and also of the related documentation.These measures shall be possibly carried out without 
listening to the other party, particularly in case when any delay may bring irreparable damage to the rights holder or if there is a clear 
risk of destruction of evidences.
According to the existing practice, in Georgia, the distribution channels of counterfeit products include: open markets, fairs, 
internet shops, pharmacies, street fairs, small shops, etc. The high degree of counterfeit items infl uences the pricing mechanism, the 
market price determination, etc. High price indirectly confi rms the product’s authenticity.
Another aspect that has manifested itself in Georgian reality is a gray or parallel import when the original product is delivered 
without a sanction by a proprietor. Obviously, for the representatives of the rights holder, such unauthorized delivery is the undisputed 
case of the counterfeit.
As it was already mentioned, one of the key issues is the strengthening of state management in the sphere of intellectual property 
and the effective coordinationbetween the state governing bodies in this regard. Of course, private sector as well as media should not 
be excluded from this process.
Practice shows that the share of counterfeit products in Georgia is rather high and in accordance with the current tendency, the 
fi gure will increase. Obviously, it is not directly related to ineffective work of law enforcement, customs, tax and other relevant 
structures, as the number of violations revealed by them is also increasing. In our opinion, here we are dealing more with less 
effective management, because there is not fully comprehended the threat, specifi cs and the extent of the spread related to the 
production, spreading and sale of counterfeit products. We can discuss this topic not only in terms of its economic impact, but moral 
and social impacts as well.
With regard to the above direction, it is also important to understand and evaluate the importance of the new and increasing role 
of the National Center for Intellectual Property (“Sakpatenti”) as of one of the state governing bodies, within the and anti-piracy 
and anti-counterfeit measures, as well as in defi nition of its functions within the activities aimed at coordinating the measures for 
enforcing the intellectual property rights.
Of course, the experience of international partners and more active cooperation with them should be taken into consideration in 
this context, which will facilitate to the development and effective management of the capacities.
International experience shows that creation of a national collegial body represents quite a successful form of the intellectual 
property management, its protection and the fi ght against counterfeiting, which unites different institutions in an effort to design 
action plan and programs aimed against counterfeit and piracy, provides formulation of the National Intellectual Property Strategy 
and facilitates to its enforcement activities, as well as gives support and coordination to governmental activities that are based on 
international and European initiatives.
Taking into consideration the above, it is necessary to create in Georgia a national council for support and protection of intellectual 
property, control of counterfeiting and piracy and to carry out relevant actions aimed at public consciousness. The Council should be 
a consultative body, which supposedly should represent from 13 to 21 different institutions. The Council Board shall be composed 
of both public and private sector representatives.
In our opinion, at the current stage, Georgian governmental sector may be represented in the Council by the following ministries, 
agencies and their respective structural units (see Table):
Table
Estimated Representation of the Ministries of Georgia and their Relevant Services / Structural Units in the National 
Council for the Protection of Intellectual Property, Contraption and Piracy
### Ministry, State Agency Job / Structural Unit Note
1 1.Ministry of Justice of Georgia
1. Department of International Public Law,
2. The EU Department of Law,
3.Department of State Representation in Arbitration and 
Foreign Courts
4. Department of State Representation at the International 
Courts http://www.justice.gov.ge/Ministry/Index/389#
see departments
2 Ministry of Labor, Health and Social Affairs
1) Healthcare Department,




Ministry of Culture and Monument 
Protection of Georgia
1. Department of International Relations,





4 Ministry of Education and Science of Georgia






5 Public Defender of Georgia








6 Business Ombudsman of Georgia




7 Ministry of Agriculture of Georgia
1) Department of Agriculture and Food
2) European Integration Department
http://www.moa.gov.ge/Ge/Department
see departments
8 Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
1. Agency «Georgian Innovation and Technology Agency»
2. Investment Policy and Investment Promotion Department;
3. Department of Foreign Trade Policy;
4. Country Brand Development Service;
Http://www.economy.ge/?page=structure
see the structure of 
the Ministry
9 Ministry of Finance of Georgia






Ministry of Internal Affairs of 
Georgia
1) Joint Operations Center (Department)
Http://police.ge/en/ministry/structure-and-offi ces/ertoblivi-
operatsiebis-tsentri-departamenti
2) Border Police (Special Service and Law Enforcement 










5) International Relations Department
Http://police.ge/ge/ministry/structure-and-offi ces/
saertashoriso-urtiertobebis-departamenti
6) Department of State Material Reserves of Georgia
Http://police.ge/en/lepl/sakhelmtsifo-materialuri-rezervebis-
departamenti
see the structure of 
the Ministry
11
Chief Prosecutor’s Offi ce of Georgia
Departments of the Chief Prosecutor’s Offi ce of Georgia
Http://pog.gov.ge/geo/about/departments




12 Ministry of Defense of Georgia
State procurement department Treasury of the Ministry
https://mod.gov.ge/assets/up-modul/uploads/pdf/MoD-
Structure-GEO_1.pdf
see structure of the 
Ministry




Obviously, the National Council for Intellectual Property Support and Counterfeit Control should include: NGOs for consumer 
protection, as well as national structures of media and information communications. However, we plan to discuss this issue together 
with other issues in the second part of the article.
In my opinion, the National Council for Intellectual Property Support and Counterfeit Control, at the given stage, should mainly carry 
out such functions as: 1) Developing an action plan and programs for the intellectual property support andagainst counterfeiting and piracy; 
2) Formulation of the National Intellectual Property Strategy and facilitation to its Execution Measures; 3) Coordination and support of 
government activities based on international and European initiatives in the fi eld of intellectual property support, counterfeit and piracy 
control; 4) Analyzis and systematization of statistical data on counterfeit; 5) Coordination of awareness raising activities on issues related to 
intellectual property within Georgian society and initiation of information campaigns, their support and implementation of these activities.
As for the organizational structure of the Council: the relevant working groups should be necessarily represented there 
accordance to specifi c directions. The Council may presumably include the following working groups: 1) Strategies, programs 
and action plans; 2) Analysis, statistics and joint operations; 3) Border, anti-counterfeit and anti-piracy measures; 4) Coordination 






















reserves, trade and industry; 8) Agriculture and food; 9) Labor and health care; 9) Art specimens, social-cultural rights protection; 
10) Public consciousnessdevelopment; 11) Prevention and monitoring.
Proceeding from the above, it can be said that in the most cases it would be expedient if Georgian ministries are represented both 
in the council and in the working groups with two or more departments / structural units. This is determined by the Council’s goals 
and functions. Obviously, the structure of the particular Ministry and the specifi city of the tasks of the Council itselfshould be taken 
into consideration in this case. That is, the number of persons represented in the Council from the particular ministries may be varied 
(if the deputies are not deputy ministers, but at the level of departments and departments) and can signifi cantly exceed the number of 
ministries represented. We however believe that the “extension” of the number of members of the council is not artifi cial, it is dictated 
only by the interests of the case and will only benefi t the case.
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Conference participant
Цель - В работе особое внимание придается анализу и изучению правовой природы и юридической сущности адми-
нистративных правонарушений, которые признаются посягающими на права и свободы субъектов административных 
правонарушений.
Методология - автор использует методы: индукции, дедукции, анализа, синтеза, диалектики и исторический 
Значимость – анализируя теоретические материалы, определить понятие, цели, задачи административного правона-
рушение и предложить пути совершенствования администратвного законодательства. 
Научная новизна – работа представляет собой комплексное исследование проблем административного права.
Ключевые слова: административное право, юридическая ответственность, правовое регулирование.
Мақсаты – жұмыс субъектілердің құқықтары мен бостандықтарына қол сұғатын, əкімшілік құқықбұзушылықтардың 
заңи сипатын зерттеу мен талдау жасауға ерекше назар аударылған. 
Əдістеме – автор ғылыми танымның əрқилы əдістерін пайдаланады: индуктивті, дедуктивті, талдау, синтез, 
диалектикалық, тарихи. Жеке ғылыми əдістер де қолданылды: соның ішінде салыстырмалы-құқықтық талдауға басымдық 
берілді, құжаттарды талдау (заңдар жəне өзге де құқықтық нормативтік актілер, солардың ішінде ведомостволық 
бұйрықтар, нұсқаулар, ережелер) қарастырылды.
Маңыздылығы – теориялық материалдарға талдау жасай отырып, осы саладағы əкімшілік құқықбұзушылықтар 
түсінігі, мақсаттары жəне міндеттерін қарастырып, əкімшілік заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар беру арқылы 
қол жеткізу.
Ғылыми жаңалығы – əкімшілік құқық мəселелері сласындағы кешенді зерттеу болып табылады. 
Кілт сөздер: əкімшілік құқық, заңды жауаптылық, мемлекеттік реттеу.
Аbstract
Purpose - in this paper, special attention is given to the analysis and study of the legal nature of the legal entity and administra-
tive offenses, which are recognized by infringing on the rights and freedoms of administrative offenses.
Methodology - the author uses methods : induction , deduction, analysis, synthesis, and historical dialectics.
Signifi cance - analyzing the theoretical material to defi ne the concept , goals, objectives, administrative offense and suggest 
ways to improve administratvnogo legislation.
Scientifi c novelty - work is a comprehensive study of the problems of administrative law.
Keywords: administrative law , legal liability , legal regulation .
Introduction
From the course of administrative law knows that committed administrative offenses are the base administrative liability. Hence, 
a legal postulate: no offense, is not, and cannot be administratively liable.
Legal regulation of administrative offenses of the Institute is refl ected in Chapter 3 of the General Administrative Code of the 
Republic of Kazakhstan. This chapter of CAO, a formal defi nition of an administrative offense is given by legislator, with gradation 
of administrative offenses depending on the form of guilt: in the willful and committed on imprudence.
Further legal regulation of the institute of administrative offenses is refl ected in the Special part of the CAO. In total, the 
content of Special Part of the Administrative Code of the Republic of Kazakhstan includes 457 compositions of administrative 
offenses combined into 21 chapters, which constitute administrative offenses, encroaching human rights, legal entities and the state 
in different areas of their life. For example, on the rights of the individual, on the electoral rights of citizens, to the property, in the 
fi eld of business, in industry, the use of thermal energy, electrical energy, in the fi eld of press and information and etc.
The main part of the study
The administrative offenses occupy signifi cant place in the environment of illegal activity. Therefore, a comprehensive study 
of the problem of social, psychological and legal nature of administrative offenses, does not lose the effect of the appeal and at the 
present stage of development of administrative and tort law, they are still in the focus of many researchers – administrativists.
Credible reports that the analysis of the activities of law enforcement agencies and executive bodies illustrates the failure of 
these organs suffi ciently effectively with crime and other types of illegal activities affecting the vital interests of society, the state and 
individuals are the other reasonable base for a more thorough study of the laws of administrative delicts [1, 25].
Many prominent legal scholars, such as E.V. Dodin, V.P. Lozbyakov, L.L. Popov, V.I. Belts, D.N. Bachrach, A.A. Taranov, 
V.F. Fefi lova and others devoted their studies to study and analysis of administrative problems. However, these scientists have not 
reached the necessary logical conclusion in their researches, as a current reality gives many explanations for this:
Firstly, the administrative delictology as an independent science of the state, dynamics causes of administrative tort and measures to 
combat it. In Kazakhstan the science the most intensively developed only since the mid 70-ies of the twentieth century and, therefore, it is 
relatively young which is still developing and requires urgent theoretical and methodological basis. It should be pointed to the fact that even 
in the very recent past, the administrative delictology is underwent the same punitive and destroying infl uence by the public authorities 
and ideologies which were rendered to criminology in the same years. The administrative delictology in its development was much behind 
comparing with the national criminology which active development related to the 60-ies of the twentieth century. And, despite the fact that 
in 70-ies of the twentieth century, administrative delictology was not offi cially banned as the science of administrative right violation by 
state and ideological authorities, it is for obvious reasons had not received the proper development [2, 148];
Secondly, scientists and experts - practice, highlighting and analyzing the action having more global features, connected for 
example with organized crime, terrorism and other socially dangerous crimes, inadvertently missed the problems of protection of 
public order and the fi ght with administrative offenses from the scope of their research, as against the background of the investigated 






















against them is a departmental or local in nature, and the results are usually not taken into account in the development of strategic 
issues, ensuring the safety of the individual, society and state” [3, 3];
Thirdly, it is also necessary to take into account the high latency of administrative offenses, which contributes to a signifi cant 
portion of the population a sense of confi dence in the impunity of unlawful conduct and it gives rise to new administrative offenses, 
making them like usual, socially approved, or at least do not condemn [4, 15];
Fourth, administrative violations are closely connected with the commission of crime, especially economic. Therefore, for a long 
time there is a fi rmly established opinion that the state bodies, preceding the fi ght against crime and in the same time implementing 
measures on the struggle organization and administrative delicts, which is no longer true, since the eradication of right violation 
can only be achieved by a special and focused approach. Hence, in this case, we should agree with the opinion of E.V. Dodin, that 
there are no organizations - management solutions (the revitalization of the administrative - jurisdictional bodies, the creation of new 
administrative - jurisdictional structures) cannot stop the growth of administrative offenses, acquiring in recent years more and more 
dangerous. In this case, the search of new ways, methods and means of using that society could eventually create the conditions for 
the emergence of a sustainable downward trend. These paths, techniques and tools, should be adequate to the object of his infl uence - 
not to an individual, specifi cally to take the administrative offense and not their mechanical sum, as a holistic phenomenon, formed 
a stable set of all offenses committed in the country [5, 32].
Thus, the mentioned conditions again highlight the urgency of the need for early development of administrative delictology as 
an independent science which studies regularities administrative right violation.
In fi gurative expression of D.N. Bakhrakh: “Administrative delictoloy -” little sister “of criminology, which uses its methods and 
its conclusions, and every its achievements.”
In view of the existing objective and subjective factors, administrative delictology is diffi cult to be attributed to the category 
of legal sciences. Rather, it is a part of sociology, although its relation to the administrative - legal regulations. In most cases of its 
manifestation, administrative delictology pays great attention to the laws of the real world: to the offenses, to their subjects, the 
causes and conditions conducive to the commission of offenses, measures to deal with them, the organization of preventive and 
precautionary measures against right violation.
Thus, administrative delictology is the science of the state, dynamics, causes of administrative tort and measures to combat it. 
Such a struggle requires, prevention of law violations, and the prevention, suppression and detection of crime, and punishment of 
who’s responsible for crime.
Development the problems of administrative delictology generates the need to introduce the relevant concepts and specifi c 
terminologies that refl ect the essence of this science. For example, these are the concepts of administrative tort, administrative 
delinquent and etc. Consider some of them.
The administrative tort explains the sum of various administrative offenses committed by persons living in a particular area 
during a specifi c period of time (delictum – right violation).
Traditionally, administrative tort is represented as anti-social phenomenon and disturbing public order. In today’s conditions, 
it is characterized by dynamic of intensive growth and the different variations of its manifestations. Thus, according to statistics 
from the Ministry of Interior of the Republic of Kazakhstan in 1997, 97,474 juveniles were detained for administrative, 93452 of 
which delivered in administrative order [6, 3], in the same year, 6622 crimes were committed by juveniles. In 2001, juveniles were 
committed in 8184 criminal offenses. For 6 months of 2002 the number of crimes committed by minors was 4121 cases and is 
generally preceded by all the crimes committed as administrative offenses. Such evidence eloquently confi rm the above proposals 
and suggests that the growth of rights violation processes volatile in the country, often not predictable and, of course, linked to other 
types of offenses, presented in the form of criminal, disciplinary and civil law offenses and etc. [7, 73].
The experience of studying the law of administrative tort shows that one of the main reasons for such intensive growth dynamics 
of crime is the change of the socio - economic system, when the Republic of Kazakhstan in the development from the phase of the 
«administrative socialism» goes into another phase of development - to a market economy.
 Historically, it observed that any changes in the social system, government, morals and values are accompanied by a surge in 
the growth of crime and delinquency. Therefore, as it is the science of social, administrative delictology is largely characterized by a 
state of socio-political and economic system.
Continuing the validity and value of administrative delictology as a science, it should be emphasized that the theoretical 
postulates and bases contained in this branch of science are in the process of further development can become the defi ning criteria 
that will coordinate all preventive activities and policy of the state to eradicate administrative offenses. In this respect, looking on 
the achievements of administrative delictology, the possibilities are distinguished in the development of scientifi c and practical 
recommendations, statements and conclusions that contribute to increased effi ciency in combating offenses, their prevention and the 
prevention, and, in our opinion, the most dominant and relevant is preventive function performed this science.
Administrative offenses and activities countering them describe different aspects of this legal phenomenon: Social, legal, 
psychological, organizational and etc. This feature is caused by the necessity of scientifi c research with integrated, multidisciplinary 
approaches directing to the joint research of laws, committed administrative violations, experts of different profi les and directions: 
teachers, lawyers, psychologists, sociologists, and so on.
Based on the fact that the genesis and nature of administrative offenses are very extensive and varied, we can assume that the 
leading role in the study of these issues should occupy researchers-administrativists, with the efforts of scientists should focus 
primarily on the study of these circumstances.
The rules on administrative responsibility and experience of their implementation are contained in the bowels of the science of 
administrative law, which raises the possibility of an objective in the formation of a new branch of law - administrative - tort.
 Moreover, according to Professor A.P. Shergina «this science will be able to solve their tasks satisfactorily, if regulatory dogmatic 
research will be closely aligned with the social aspects of the fi ght against administrative violations.»
The results of these studies are presented as axiological, since they can be used for law enforcement and other state bodies in the 
prevention of administrative offenses.
In the process of formation of administrative delictology as an independent science, its further development may be carried out 
in two main directions:
- Firstly, in the direction of facilitating the creation of a conceptual framework and methodology of this science;
- Secondly, in the direction of organically based on a concrete case study of the causes and conditions of committing certain types 
of administrative offenses [8, 53].
We demonstrate the data judgment as an example. So if we take as an example delictology behavior of juveniles it is necessary to 






















criminology which interested in juveniles as the original terms of social deviations, followed by determination in crime. In the end, the 
study of patterns of violations continued in the criminal or criminal - procedural law. At the same time, the system of preventive measures 
conducted by teachers and law enforcement offi cers and executive bodies, there is an irreparable breach caused by the fact that out of the 
fi eld of view of researchers had problem, which is legal and administrative aspects of the origin, development and dynamics of the crime, 
that is the period of preventive action that exists between pedagogy and criminology, criminal and criminal - procedural law, or more 
precisely the measures that contains the science of administrative law. Such disregard of the achievements of administrative law is puzzling. 
It seems that the public authorities by providing full education of diffi cult teenagers to the teachers, at the same time admit that the teachers 
cannot be obtained in all of these aspects and waiting the diffi cult teenager in their deviation to be «matured», which means committed in 
act qualifying as a criminal offense and only in this case in regard to the latter will be taken drastic measures by state infl uence with full 
demonstration of all power of the state - law enforcement, husked on this delinquent, such as arrest, criminal prosecution, imprisonment 
and so on. Based on the foregoing, we can conclude that today in Kazakhstan there is an urgent need to study the problems of juvenile 
right violators through the point of view of administrative - tort law. According to the researches this position is largely justifi ed - «a crime 
committed by a teenager, as a rule, is preceded by repeated violations of the moral and administrative - legal norms.» Therefore, juvenile 
offenders are most of the time considered as violators of administrative prohibitions. The same time it applies to adult offenders. Thus, early 
prevention of crimes done by such individuals is «it’s most often the struggle with their administrative - legal delicts» [9: 6-7].
However, such interpretation should not lead us to a certain extreme, since not every violator of administrative prohibitions 
subsequently becomes an offender.
Whatever it was, the administrative delict is «an elementary form of mass social phenomenon - the administrative tort, and at the 
same time typical for a certain stage of social development, the form of rule, the contradictions between the individual and society» 
[10, 9]. Consequently, the administrative delict is a deliberate human act which is committed by a sane person who has reached the 
delictual age, and harmed the interests of the person and public. In this regard, the necessity to develop the administrative delictology 
seems unquestionable, especially as a science, which «would have the purpose to analysis the phenomena, generating not criminal 
offenses, the development of preventive measures and elimination of misconducts ... in the fi eld of administrative and other branches 
of the law» [11, 5].
Based on the contributions of various scholars in legal science and practice, as well as on the analysis of knowledge degree 
and elaboration of administrative delictology as an independent branch of science, it can be thought that the basic development of 
administrative delictology must be found by solving the following problems:
- The study of the offender’s personality, in the reconstruction of his typological portrait and mechanism detection committed a 
specifi c offense;
- In the study of confl ict and social deviations which is prior to the offense and prevents the socialization of the individual;
- To study the demographic characteristics of offenses affecting to the state, level, dynamics and structure of offenses dealing 
with the historic and systemic aspects;
- To study the causes and conditions of the administrative tort in general and certain groups of offenses caused by legal illiteracy, 
nihilism, selfi shness, public and private enterprises and institutions, law enforcement, the imperfection of the existing legislation 
shortcomings in the work and etc;
- To determine the main directions of improving crime prevention, the creation of integrated social programs which are developed 
by a multi-disciplinary approaches and performed preventive functions, improving law enforcement, the recommendations to 
improve the legislation.
To make a correct and complete picture of the administrative delictology as a new developing science, it is necessary to compare it with 
the other sciences, and on the basis of comparison, to determine its place in the existing social and legal sciences, the main purpose of which 
is with the help of administrative - legal measures to achieve the elimination of administrative rights violation. In this case, the application 
of administrative sanctions will be naturally contributed to educate people to respect the law and its unwavering compliance, as well as a 
suffi ciently clear understanding that the violation of administrative - legal norms entails legal responsibility, which always acts as a public 
enforcement action, accompanied by the state and public condemnation and censure of the act and the offender.
Results
The results of these studies shows that the socio-psychological and delictologycal essence of administrative offenses, encroaching 
on the rights of juveniles are completely contrary to well-established human values which are generally accepted in the past and 
modern civilizations, and in what their antisocial nature and danger are. These administrative offenses including seven major types 
of illegal actions in its membership create discomfort and destabilization folding in our public relations, the main objective of which 
is to bring the Republic of Kazakhstan, to the level of a legal, democratic, secular and social state whose highest values are people’ 
life, rights and freedom.
Analysis of unexplored science of administrative law’s theoretical aspects of administrative delictology and confl ict lead to the 
conclusion that enforcement activities in the fi eld of administrative law enforcement should be based on the achievements of these 
sciences. In this regard, the theoretical justifi cation is given to the general problems of a new science - the administrative delictology 
and proposal about the allocation of administrative delictology as an independent social discipline that studies the genesis and 
regularity of the offenses, right violation and measures of prevention and control, which generally serve as the basis of increase 
of effi ciency of application measures of administrative law enforcement in the fi ght against administrative right violation; The 
suggestion substantiates the administrative offenses which are closely connected with the problems of confl ict resolution. Confl ict as 
the collision processes of two different sides at the level of individual experiences and impulses indicates the psychological nature 
of its manifestation. Socio - environmental confl ict manifestation of extremely varied, which gives rise to the fundamental idea of 
the unresolved problems. All confl icts are characterized by strong pressure, they usually precede offenses and often force people to 
change the situation, either adapt to it or to protect itself from it.
In a qualitatively new level, the legal nature of the administrative offense is disclosed, on the basis of which a new version of the 
defi nition of the concept of an administrative offense is proposed: under the administrative offense meant illegal, socially dangerous, 
guilty act (action or inaction), infringing upon public order, safety, health, life, rights and freedoms of citizens, property and order 
management, for which the administrative law provides for administrative responsibility, which is a measure of an administrative 
penalty. It should be pointed out that the legislator in Article 28 of the Code of the Republic of Kazakhstan on Administrative 
Offences, a sign of “danger to society” as one of the classic signs of an administrative offense not taken into account; since in most 
cases, the grounds for the application of administrative measures - law enforcement are administrative offenses, respectively, in 
suffi cient detail the answers to the basic questions concerning the theoretical introduction of the problems in the legal science with 
a view to the further development of a new social and legal sciences - administrative delictology. Administrative delictology as an 






















dynamics and mechanism of committing administrative delicts and theoretically justify the nature and effectiveness of government 
organizational and legal measures to combat them.
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В статье анализируется соотношение частного и публичного права. Исследуются мнения ученых-правоведов о месте 
частного и публичного в правовой системе Российской Федерации, рассматриваются различия и сходства частного и 
публичного правопорядка.
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Представляется бесспорным тот факт, что одним из ключевых основанием для существования и функционирования в 
правовой действительности относительно стабильного правопорядка, является разграничение частноправового и публич-
ного. Традиционно в юридической науке право в объективном смысле принято подразделять на публичное и частное. Со-
образно этому права в субъективном смысле (поведенческие юридические возможности) также обыкновенно расчленяют 
на публичные и частные. Что же касается правовых норм и образуемых ими подразделений (институты, подотрасли и от-
расли), то они отделяются друг от друга иными критериями, а само такое отделение носит в большей мере условный, чем 
принципиальный характер. 
Частное право регулирует имущественные и личные неимущественные отношения, которые возникают между физиче-
скими и юридическими лицами. Такие отношения, носящие горизонтальный характер, возникают между равными субъек-
тами. При рассмотрении общего понятия частного права, необходимо проанализировать признаки частноправовых отноше-
ний. Важнейшим признаком является юридическое равноправие сторон, которое означает равенство участников частнопра-
вовых отношений. Такое равенство предполагает наличие горизонтальных отношений между субъектами частных отраслей 
права. Диспозитивность предполагает возможность участников частноправовых отношений действовать по-своему усмо-
трение, пользоваться или не пользоваться своим правом в рамках закона. Следующий признак заключается в двухсторонних 
действиях участников отношений, которые приобретают юридическую силу, если осуществляются добровольно. При этом 
стоить отметить, что, как правило, такие отношения непосредственно не связаны с органами государственной власти.
Как справедливо отмечает Е.А. Суханов, «соотношение и разграничение частного и публичного права всегда пред-


































и публичного правопорядка. Доказательством этого может служить тот факт, что ученые-правоведы порой затрудняются к 
какому правопорядку относить ту или иную отрасль права. Разнообразие ученых, изучающих данную проблему, обуслав-
ливает наличие различных теорий разделения права на частное и публичное. Каждая теория ставит в основу свой критерий 
разделения, однако, стоит учитывать, что теории не являются обособленными, они пересекаются, одна теория является 
источником другой. 
Существуют материальная, формальная, субъектная, теория имущественных отношений, предметная, теория интереса, 
предметно-субъектная, метода правового регулирования, телеологическая, субъектно-телеологическая теория. 
Анализируя теоретический аспект этой проблемы, стоит сделать вывод о том, что большинство правоведов придержива-
ются теории метода правового регулирования, считая, что самым верным критерием разграничения на частное и публичное 
является метод. «Теория метода правового регулирования классифицирует не права, а нормы (предписания), отождествляя 
публичные с императивными, а частные- с диспозитивными» [1, с. 123]. Критерием классификации является тот способ или 
прием, с помощью которого право воздействуют на регулируемые им общественные отношения. Так, централизованное 
императивное регулирование, подчиненное единой государственной воле и не зависящее от устремлений частных лиц, дает 
нормы публичного права. Регулирование же децентрализованное, т.е. осуществляемое самими участниками регулируемых 
отношений и основанное на диспозитивных нормах, больше используемых как «подсказки», чем руководство к действию, 
дает нормы частного права. 
В соответствии с юридическим словарем публичное право представляет собой «совокупность отраслей права, регули-
рующих отношения, связанные с обеспечением общего (публичного) или общегосударственного интереса» [2, с. 564]. Для 
соотношения частного и публичного права необходимо рассмотреть характеристики и того и другого. Признаки частного 
права были выявлены выше, публичное же право характеризуется односторонним волеизъявлением, субординацией субъ-
ектов, преобладанием императивных норм, ориентацией на удовлетворение общественных интересов. 
Рассматривать вопрос соотношения частного и публичного права необходимо применительно к российской правовой 
действительности, так как существование, становление, развитие, осмысление данных правовых категорий неодинаково в 
разных странах. 
Среди ученых существуют разные точки зрения по поводу места частного и публичного права в правовой системе 
Российской Федерации. Одни ученые считают, что соотношение частного и публичного права необходимо производить 
отдельно от системы российского права, «сама идея рассмотрения соотношения частного и публичного права, с одной сто-
роны, и системы российского права, с другой стороны, не нова». [3, с. 5]. В частности, такой точки зрения придерживался 
отечественный правовед Б.Н. Топорин. Сущность другой точки зрения заключается в том, что частное право и публичное 
право следует рассматривать как отрасли российского права. Этого мнения придерживается, в частности, известный циви-
лист В.Ф. Попондопуло.
На основе выделенных признаков частноправового и публичного можно провести разграничение и выявить отличия 
данных правовых категорий. Во-первых, необходимо обратиться к субъектам частного и публичного права, в своей на-
учной статье М.В. Мельникова отмечает «…в публичном праве одной из заинтересованных сторон является публичная 
власть в той или иной форме. Частное же право касается правовых отношений между частными лицами» [6, с. 73]. Наличие 
публичной, государственной власти влечет за собой определенные правовые последствия. Одним из таких последствия яв-
ляется неравенство, которое присуще публично-правовым отношениям. Государство вправе осуществлять законодательную 
деятельность, а также пользоваться специальными механизмами для реализации принятых норм. Исходя из этого, можно 
сделать вывод, публичная сторона должна быть связана более строгими правилами в отличие от частного контрагента. 
В частном же праве субъекты автономны в своих действиях, что обуславливается диспозитивным характером правовых 
норм. Частное и публичное право отличается также интересом, который охраняется, защищается нормами права. Публич-
ное право защищает публичный интерес, который присущ неопределенному кругу лиц. Частное право защищает интерес 
отдельных личностей в различных сферах общественной жизни. При этом, как уже было сказано ранее, частному праву 
присуща автономность действий, например, собственник вправе защищать свое имущество или не защищать, содержание 
договора устанавливается сторонами, интересы лица защищаются лишь по его требованию и в пределах заявленного при-
тязания. В публичном праве нет места подобным альтернативам, например, его субъект не может сам определять, платить 
налоги или не платить: императивные нормы действуют независимо от воли частного лица. Также при рассмотрении от-
личий частного права от публичного нельзя не коснуться процессуального аспекта данных правовых категорий. Как пра-
вило, применение частного права зависит от заинтересованных сторон ─ частных лиц; они свободно решают, хотят ли они 
осуществлять свои права, и если хотят, то каким образом. В публично-правовых отношениях публичная сторона обычно 
обязана их осуществить.
Различие частного и публичного права можно проанализировать на примере гражданского и финансового права. Не смо-
тря на родство предметов правового регулирования, он представляет собой различную совокупность имущественных от-
ношений. Предмет финансового права составляют отношения, которые возникают непосредственно в процессе финансовой 
деятельности государства и муниципальных образований, а также деятельность, направленная на обеспечение публичных 
интересов. Указанные отношения в аспекте финансово-правового регулирования носят публичный характер, что обуслав-
ливает использование императивного метода регулирования круга общественных отношений входящих в данную отрасль 
права. Предметом гражданского права являются имущественные и личные неимущественные отношения, регулирование 
которых происходит с помощью диспозитивного метода. В данной связи существуют некоторые проблемы в правоприме-
нительной деятельности, основой которых являются трудности отнесения некоторых имущественных отношений к сфере 
финансового или гражданского правового регулирования. 
Деление права на частное и публичное несколько условно. В правовой системе они тесно переплетены. Ведь частное 
право не может существовать без публичного, которое защищает и обеспечивает нормальное функционирование первого. 
Поэтому на практике довольно часто возникают комбинации публичного и частного институтов. По мнению Т.В. Кама-
ниной «…отрасли частного права в той или иной мере имеют публично-правовые элементы частного права. Есть отрасли 
права, в отношении которых нельзя со всей определенностью сказать, какие начала в них перевешивают» [4, с. 8]. Такую же 


































































правовых образований в публично-правовые отрасли законодательства и наоборот – элементы, имеющие публично – право-
вую природу, присутствуют в нормах, регламентирующих частноправовую сферу» [5, с. 50]. Между публичным и частным 
правом, а также входящими в них отраслями складываются не субординационные (отдающие приоритет какой-то одной 
отрасли), а координационные связи. В реальной жизни абсолютной грани между публично-правовой и частноправовой сфе-
рами не может быть. Взаимосвязь частного и публичного права на примере гражданских правоотношений можно выявить 
в следующих аспектах. 
Во-первых, нормы публичного права призваны обеспечивать полную реализацию норм частного права, не создавать 
препятствий в возникновении и реализации частных прав. В этой связи особое внимание следует уделить охране и за-
щите гарантированного российским законодательством права частной собственности. Во-вторых, имеет место проникно-
вение публичного в гражданское право путем государственной регистрации прав на имущество, сделок, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств, актов гражданского состояния (рождение, 
смерть, перемена имени, брак), результатов интеллектуальной деятельности, товарных знаков. Другой аспект соотношения 
частного и публичного в гражданском праве представляет собой правовое регулирование деятельности юридических лиц, 
а именно создание, преобразование, ликвидация. Данная деятельность может осуществляться по решению и с участием 
уполномоченных государственных органов или по решению суда. Участие в гражданских отношениях субъектов публично-
го права и «особых» субъектов является еще одним основанием для выявления проникновения публичного права в частное. 
По мнению Чемеричко Л.С. «Правовой статус публичных организаций, с точки зрения положений цивилистики, в первую 
очередь, характеризуются попыткой законодателя приравнять публичные образования к юридическим лицам как участни-
кам гражданского оборота» [8, с. 129]. 
Примером взаимопроникновения частного и публичного являются приватизация и национализация. Гражданский ко-
декс РФ устанавливает, что имущество, находящееся в государственной или муниципальной собственности, может быть 
передано его собственником в собственность граждан и юридических лиц в порядке, предусмотренном законами о при-
ватизации государственного и муниципального имущества. Договоры для государственных нужд, например, поставка то-
варов, подрядные работы проектные и изыскательские работы являются примером регулирования гражданским законода-
тельством некоторых аспектов государственной деятельности в сфере имущественных отношений. Так же стоит отметить 
«основанием для вмешательства государства в регулирование договорных отношений могут быть положения ч. 2. п. 2. 
ст. 1 ГК РФ, а именно: защита основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечение обороноспособности страны и безопасности государства». 
Следующий аспект взаимодействия частного и публичного заключен в функционировании судебной системы Россий-
ской Федерации. Разрешение гражданско-правовых конфликтов и обеспечение принудительного осуществления граждан-
ских прав происходит посредством правоприменительной деятельности государства, в большинстве случаев – его судебны-
ми органами. 
Указанные взаимопроникновения частного и публичного права не являются исчерпывающими, отдельно стоит обратить 
внимание на государственное регулирование цен, государственные требования к качеству товаров, государственный надзор 
за страховой деятельностью, а также обязательное государственное страхование, защиту прав потребителей. Существуют и 
другие, не рассмотренные в данной работе аспекты проблемы соотношения частного и публичного права.
Изучение соотношения частного и публичного права представляется важным в условиях современной правовой дей-
ствительности Российской Федерации. 
Сочетание норм публичного и частного права, их взаимное проникновение повышают творческие возможности права, 
его эффективное воздействие на экономические преобразования, ускоряют процесс формирования гражданского общества 
и правового государства. 
Важность разработки проблем частного и публичного права обусловлена необходимостью совершенствования 
правового регулирования в современной России. Разработка данной проблемы способствует обогащению и развитию 
теории права, углублению представлений о праве, его внутренней систематике, формах и методах воздействия права 
на общественные отношения, усилению его регулятивных возможностей в условиях реформирования Российской го-
сударственности.
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В данной работе автор рассуждает о понимании потребностей, их возможных видах. В настоящей научной работе 
приводятся указания на возможное влияние потребностей на правоприменительную и нормотворческую политику. Автор 
тезисно указывает на понимание категории «потребность» и её виды, попутно приводя примеры возможных форм влия-
ния потребностей на правовую политику. 
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Как общеизвестно, социум есть особая совокупность индивидов, объединенных по различным основаниям и имеющие 
единые особенности. Для существования и развития любой правовой системы необходимо наличие нескольких условий: 
правовая / юридическая основа, множественность элементов, готовых к реализации установленной системы в практиче-
скую плоскость (различные юрисдикционные органы) [См. 9], определённый уровень правовой культуры и субъективные 
факторы. Такими субъективными факторами в нашем понимании выступают различные оценочные суждения, входящие в 
общую категорию «общественное мнение». Как представляется именно общественное мнение определяет приемлемость 
или не приемлемость того или иного нормативно-правового акта, именно общественное мнение рождает определённые по-
требности, именно общественное мнение даёт импульсы правотворчеству о необходимости новых правовых конструкций 
и юридических институтов. Именно для изучения многих категорий права мы тезисно приведем аналитический взгляд на 
различные грани проблемных вопросов указанной тематики научной работы. 
Для углубленного изучения соотношения потребностей индивидуальных и коллективных в начале целесообразно из-
учить потребность, как отдельную самостоятельную категорию, с возможными формами и видами. Что такое потребность? 
Мы можем определить категорию «потребность, как стремление субъекта в получении конкретного объекта материального 
мира в данную точку времени. Потребности в своей природе способны стимулировать, содвигать гражданина на соверше-
ние определённого набора действий, которые смогут удовлетворить установленные запросы. Из этого мы можем вывести, 
что потребность это некий элемент мысленной деятельности человека, существующий как первооснова для процесса де-
ятельности. Главная задача потребности как психологического элемента – это постоянно стимулировать гражданина для 
реализации идей. 
В психологии проблема потребностей рассматривалась многими учеными, поэтому в настоящее время существует до-
статочное множество различных подходов (теорий), которые в категорию «потребность» вкладывали свои индивидуальные 
первоосновные составляющие. Анализ различных подходов и теорий в изучении данной проблемы позволяет говорить 
о том, что в психологии потребность рассматривалась в следующих аспектах: как нужда (Л.И. Божович, В.И. Ковалев, 
С.Л. Рубинштейн); как предмет удовлетворения нужды (А.Н. Леонтьев); как необходимость (Б.И. Додонов, В.А. Васи-
ленко); как отсутствие блага (В.С. Магун); как отношение (Д.А. Леонтьев, М.С. Каган); как нарушение стабильности 
(Д.А. Мак-Клелланд, В.Л. Оссовский); как состояние (К. Левин); как системная реакция личности (Е.П. Ильин) [См. подр.: 
4, 8]. 
Классификация возможных видов потребностей наиболее диверсифицировано рассматривается в рамках психологии и 
выглядит примерно следующим образом: 
- в зависимости от происхождения выделяют естественные (или органические) и культурные потребности;
- по направленности различают материальные потребности и духовные;
- в зависимости от того, к какой сфере они относятся (сферы деятельности), выделяют потребности в общении, в тру-
де, в отдыхе и в познании (или образовательные потребности);
- по объекту потребности могут быть биологическими, материальными и духовными (также выделяют еще и социаль-
ные потребности человека);
- по своему происхождению потребности могут быть эндогенными (возникают вод воздействием внутренних факторов) 
и экзогенными (вызываемые внешними раздражителями к которым возможно относить и политические потребности и 
юридические: в рамках рецепции и имплементации норм права в рамках международных соглашений в национальное за-
конодательство). 
Потребности человека как биологического организма и личности могу быть выражены в следующем: 1) удовлетворения 
голода и жажды, 2) половая (размножения), 3) индивидуальной самозащиты, 4) групповой самозащиты, 5) движения (как 
противостояние сенсорному голоду), 6) дыхания, обмена веществ, сна, разряжения избыточной энергии (игры) и другие 
физиологические потребности, 7) потребность общения с себе подобными, 8) интеллектуальной деятельности, 9) чувствен-
но-эмоциональных переживаний и 10) волевой деятельности [См.: 4]. 
Своевременно стоит и оговорить, что категория потребность может быть представлена не только в «индивидуальном» 
и «коллективном» ключе. Существует особое мнение, что потребности семьи выступают связующим элементом данных ка-
тегорий. Как общеизвестно экономистам, у индивида могут быть совершенно неограниченные потребности, удовлетворить 
которые способны сугубо ограниченные ресурсы. Про индивидуальные потребности тезисно указали выше, но на осталь-
ных остановимся несколько пристальнее. Семья есть первичная и основная биосоциальная ячейка человеческого общества, 































зовать тремя основными признаками: совместным проживанием её членов, наличием отношения их родства и совместным 
ведением ими домашнего хозяйства, общностью бюджета. Вполне естественно, что у семьи существует и набор функций 
таких как любовь, рождение и воспитание детей, взаимопомощь в жизни и быту, духовное общение и единение, которые и 
определяют взаимосвязанные физиологические и социальные потребности семьи. В укреплении семейных уз, в повышении 
рождаемости большое, а в ряде случаев и решающее значение отводится экономической деятельности членов семей, их до-
машнему хозяйству и всей экономике как системе хозяйствования.
Все несемейное общение людей и все их общественные потребности по своему характеру и объему можно подразделить 
на четыре уровня:
коллектив (группы соседствующих и дружеских семей, сотрудников по месту работы, учащихся, коллег по каким-либо 
увлечениям);
регион (жители сёл, районов, городов, областей и других административно-территориальных и природно-географиче-
ских объектов);
страна (граждане и всё население государства);
человечество (мировое сообщество людей).
Вполне естественно, что для каждого уровня взаимодействия могут существовать определённые нормы поведения, кото-
рые чаще всего отражены в различных формах права (корпоративные традиции или обычаи клуба), которые в свою очередь 
могут быть закреплены и на официальном уровне (устав/ положение организации, свод правил клуба, этика поведения кол-
лектива и прочие формы). Для взаимодействия более широкого уровня социума принимаются пропорциональные всеобъ-
емлющие правовые нормы, принимая которые императивный субъект ставит задачу удовлетворения общих потребностей. 
На данной логике строится и теория происхождения государства, а именно – договорная. Сущность которой и заключается 
в принятии общественного договора, который в большинстве своём способен удовлетворять как потребности индивидуума, 
так и коллективов. Общественное мнение в таком случае будет катализатором положений этого «общественного договора». 
Потребности как таковые целесообразно уметь различать и выделять их первопричину. Исходя из общей теории естественно-
го права, закономерно говорить, что потребности общества и индивида могут происходить из вполне естественных источников: 
будь то потребности пищи, потребности сна и иные потребности биологического характера обусловленные физиологией чело-
веческого бытия [См.: 7]. Но потребности могут быть и вовсе противоречащие естественным потребностям организма, а именно 
потребности созданные искусственно. К таким синтетическим потребностям, которые создаются и обосновываются только с 
точки зрения маркетинга целесообразно относить различные виды вещей и имущества, потребность в которых первоначально не 
закладывалась в человеческой природе. Искусственные потребности возможно выявить не обладая достаточными познаниями 
в маркетологии или рекламном деле, ведь даже обыватели способны осознать, что большинство рекламы в средствах массовой 
информации есть ничто иное, как создание синтетических потребностей общества, через персональные потребности индивида. 
Необходимо в данном контексте говорить, что некоторые потребности, даже физиологические или психологические могут, как 
входить в правовое пространство, так и находиться вне правового поля и могут быть признаны в той или иной национальной 
правовой системе противозаконными (хранение, распространение химически опасных веществ, оружия, наркотических и пси-
хотропных препаратов, причинение вреда иным индивидуумам и прочее). Противоправная потребность может быть вызвана как 
физиологическими факторами (наркомания), психологическими факторами (убийство или причинение вреда имуществу вслед-
ствие психологического заболевания), а также коммерческими факторами (продажа и распространение запрещённых препаратов 
и химических веществ с целью получения определённого дохода). Задачи общественного мнения в случае явности стремления 
некоторых индивидов к противоправным потребностям заключается как само пресечение, так и воспитание других членов обще-
ства в русле непринятия противоправных деяний. 
Целесообразно говорить в контексте изложенного, что потребности, как индивидуальные, так и коллективные способны 
влиять на правоприменительную политику и нормотворческую политику. Такое влияние общественных запросов более всего 
проявляется в правовой политике законодательной ветви власти. Исходя из понимания формирования юридических норм, суще-
ствует определённая закономерность в социальных запросах и юридических нормах. Имеется ввиду, что чисто в онтологическом 
подходе существует такая точка бытия для определённой группы людей или коллектива, при которой необходимого набора юри-
дических конструкций и правовых институтов не существует в юридической жизни или вообще отсутствует в существующем 
законодательстве, при приближении к которой (точке бытия общества или коллектива) создание или заимствование других юри-
дических институтов или юридических конструкций становится в прямопропорциональную корреляцию существования самой 
национальной правовой системы. Иными словами, на том или ином этапе развития человеческих взаимоотношений возникает 
вопрос о правовом регулировании определённых действий или процедур, которые появились как продукт развития общества и 
уже невозможно без полномерного законодательного регулирования определённой деятельности [См. 7]. Вполне естественно, 
что в архаичных периодах все могло полностью регулироваться общинным правом и набора системы законодательных актов не 
имело. Только с эволюцией человеческого общества, даже в рамках концепции «эволюции семьи, частной собственности и госу-
дарства» Ф. Энгельс [2, С. 538] мы можем наблюдать усложнение взаимоотношений, усложнение самих потребностей человека, 
эволюцию потребностей всего общества, его стремления и силу влияния на государственные институты (в рамках относительно 
демократических правопорядках). Существует и воззрение Г. Гегеля на эволюцию человеческого общества: «… рассмотрение 
истории убеждает нас в том, что действия людей вытекают из их потребностей, их страстей, их интересов… и лишь они играют 
главную роль». Не углубляясь в становление и эволюцию различных исторических периодов в рамках права, отметим, что всю 
историческую действительность социум волновали довольно рутинные и повседневные проблемы, с точки зрения современни-
ков, и принимали активные действия по законодательному регулированию того или иного уклада, действий между индивиду-
умами особо не происходили. Лишь в последние столетия сила общественного мнения, в совокупности с увеличением уровня 
грамотности населения Планеты, стала не просто общефилософской категорией, а реальной движущей силой, направленной на 
реализацию актуальных потребностей. 
Категория потребностей тесно связана с психологией человека [См. напр.: 6]. Что касается основных моментов личности, то 
здесь всё элементарно и логично, исходя из этого довольно понятны и потребности человека. Но когда персонифицированные 
жизненные вопросы заходят в плоскость межличностных отношений, возникает множественность потребностей, где каждый 
вариант существования которых может потребовать как правового регулирования, так и законодательных мер ограничения. Так 
можно говорить о межличностных отношениях полов, где потребности физиологии не всегда могут иметь самоцель; результат, 































свои материальные воплощения, свои действия–ответы на стимулы (потребности). Личностный набор потребностей может стать 
в свою очередь точкой для вектора преобразования, а именно, находя точки соприкосновения в тех или иных вещах, или со-
бытиях, люди становятся частью небольшого, но коллектива для которого уже будут характерны общие цели, известные задачи 
и возможные методы приобретения желаемого продукта. А желаемый продукт и процесс его приобретения это всегда право во 
всем своём многообразии. Поскольку невозможно даже небольшой группе людей абстрагироваться от правового пространства. 
Своевременно стоит подчеркнуть мысль о том, что индивид способен выйти за пределы личностной потребности и в такой точке 
происходит переоценка потребностей (отстранение от личностных в сторону коллективных). При таком отстранении личность 
человека способна выступать катализатором общественного мнения [См.: 5]. 
Современная скудность идей развития государства (в идеологическом понимании) создаёт скудность для политико-пра-
вовых потребностей. Многие молодые граждане перестали размышлять о мироустройстве, не интересуются литературой, 
экономикой, а порой не интересуются деталями вещей происходящих вокруг них самих. Почему-то сейчас в политико-
правовых концепциях зачастую отсутствуют размышления и предположении о политико-правовом устройстве, о правовом 
режиме, о возможных путях развития национальных правопорядков в рамках категорий на 50 или 100 лет. А что, если мы с 
вами живем в период идеолого-правового кризиса идей? А если это так, то логически следует вывод о том, что существует 
широчайшая возможность для вложения готовых идей отдельных субъектов в массы, и пришедшем на таких идеях к власти, 
или получив определённые превенции закономерно не выгодно будет культивировать плюрализм, критическое мышление, 
высочайший уровень образования, создавая почву для уже совсем иных потребностей [См. напр. 1, С. 712-742]. В этом рус-
ле может происходить и переоценка итогов и результатов Второй Мировой войны, и элементарное переписывание истории, 
поскольку отпадает общественная потребность в знаниях, первоисточниках, которые могли бы подтолкнуть к собственным 
выводам о различных событиях. В противовес некоторым аспектам данного ключа выступает современная правовая по-
литика, которая и призвана держа руку на пульсе событий предлагать для правоприминителей определённые пути решения 
насущных, концептуальных задач. 
Большие сложности у правопримененителей возникают в случаях, когда общественное мнение начинает лояльно от-
носиться к незначительным правонарушениям. Психологами давно отмечено, что определённая безнаказанность за совер-
шение мелких правонарушений приводит к устойчивому стремлению повторять подобные действия и в конечном счете 
подталкивает на более тяжкие составы правонарушений. 
Немаловажным считаем отметить, что воспринимая и в полной мере осознавая различные потребности как общества в целом, 
так и индивидов, необходимо помнить, что правовая система может достичь такого уровня, что станет инерционной правовой 
системой, которая будет функционировать вне зависимости от императивной воли различных субъектов. Инерционная правовая 
система способна существовать и без категории «индивидуум». Такая система не способна будет служить правосудию в обще-
правовом плане, она будет нацелена на самосохранение, что аннигилирует роль индивида в пользу общей системы. 
Необходимо также ясно осознавать, что потребности общества могут быть прекрасно политически выверены и спрог-
нозированы в необходимом русле того или иного направления. Потребности могут быть и чисто политическими, не неся в 
своей природе какой-либо необходимости для общества или индивидуума. Политология знает множество примеров, когда 
политические потребности узкой группы людей превалировали над общественным мнением, перестраивая его, превалиро-
вали над общими социальными задачами, шли в разрез с обще социальными потребностями. При таком положении вещей 
необходимо исследователям различать и классовые потребности, которые переходя от одной страны к другой могут карди-
нально меняться (как при парадоксе ценностей одного и того же предмета в разных группах и в разных условиях). Измене-
ние ценностей и потребностей необходимо учитывать и при изменении одной общественно-экономической формации на 
другую формацию. Однозначно определяя для себя границы таких потребностей, исследователь может выявить, что было 
на определённом этапе развития истории права и государства необходимым элементом, а что сугубо заимствованной или 
навязанной юридической конструкцией. 
Способности, которые человеческая личность реализует на протяжении всей сознательной жизни и есть то непосредствен-
ное, что и может служить категориальной сущностью понимания индивида и его потребностей. Всё историческое развитие чело-
вечества балансирует именно на грани соотношения индивидуального и коллективного. Общественное мнение как нам видится 
есть связующий элемент, та самая оценка коллективного через призму личностную. Но говоря о категории оценочных суждений 
стоить учитывать и так называемый «парадокс ценностей». Данные соотношения пролегают в категории «полезность», но что 
будет полезно или не полезно для конкретной национальной правовой системы и что будет способствовать или угнетать юри-
дическую жизнь, её уровень, её скорость и прочие элементы заранее не будет известно ровно до тех пор, пока не будет выведен 
баланс соотношений индивидуальных и коллективных потребностей для конкретной правовой системы. 
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Статья посвящена одной из малоизученных тем юридической науки – правовым запретам. Автор делает попытку 
провести анализ тенденций развития указанной дефиниции в современной правовой жизни России, выявить характерные 
черты и провести классификацию правовых запретов по различным основаниям.
Ключевые слова: юридическая доктрина, правовые запреты, правовая политика.
Article is devoted one of It is badly studied that of jurisprudence – to legal interdictions. The author does attempt to carry out the 
analysis of tendencies of development of the specifi ed defi nition in modern legal life of Russia, to reveal characteristic features and 
to spend classifi cation of legal interdictions by the various bases.
Keywords: the legal doctrine, legal interdictions, the legal policy.
Говоря о правовых запретах, следует обратить внимание на сущность самого метода правового регулирования присущий 
современной России. Очевидно, что кардинальное изменение политической, экономической формации нашего государства 
не могло не затронуть и саму правовую идеологию страны и прежде всего переход от доктрины «разрешено только то, что 
разрешено законом» к доктрине «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Безусловно, провозглашение новой 
правовой доктрины предопределил новый виток правового развития, возлагающий на государство объективную потреб-
ность более тщательного анализа возможных негативных проявлений общественного значимого поведения индивидуума, 
их прогнозирование и пресечение. При этом для государства новая доктрина более сложна, поскольку в общем виде — во-
преки распространенным представлениям – «логика и механизм правовой регуляции таковы, что для выражения большей 
меры правовой свободы необходимо в качестве метода (способа, порядка, режима) правовой регуляции использовать право-
вой запрет, а для выражения меньшей меры свободы — правовое дозволение (разрешение)» [1].
В этой связи правовые запреты выступают одним из наиболее действенных средств реализации правовой политики, что 
требует от юридической науки пристального внимания к изучению и становлению теории правовых запретов и системати-
зации их для более эффективного применения. Представляется очевидным, что выбор дозволений или запретов (или опре-
деленной конструкции их сочетания и комбинации) как способов и режимов правовой регуляции зависит от потребностей, 
целей и задач такой регуляции на соответствующем этапе общественного развития, специфики объекта регулирования, 
характера и содержания правовой политики законодателя и государства в целом, степени развитости демократии, гласности, 
законности и правопорядка в стране, правовых традиций, уровня правовой культуры и правосознания населения, обще-
ственного мнения и т. д.
Из сказанного, разумеется, вовсе не следует, будто во всех случаях правовые запреты предпочтительнее правовых до-
зволений. Напротив, очевидно, что для защиты признаваемого максимума правовой свободы для одних случаев соответ-
ственно необходимо установить минимум правовой свободы для других случаев. Именно таким путем и строится система 
юридических гарантий прав и свобод.
Только при надлежащем, внутренне согласованном сочетании этих регулятивных методов право в полной мере может 
выполнить свою регулятивную роль, нормативно гарантировать необходимые условия для эффективного общественного 
развития, пресечь возможности злоупотребления властью, защитить права и свободы членов общества, легализировать 
творческое начало жизни.
К сожалению, в настоящее время в российском обществе к правовым запретам отношение достаточно негативное и об-
условлено в первую очередь тем негативным опытом, который был получен на основе советского правового наследия. Од-
нако следует отметить, что правовые запреты несут, прежде всего, позитивную составляющую, согласно которой рядовой 
член российского общества должен осознавать, что ему дозволенно делать все кроме запрещенного.
Запрещающие нормы права — нормы, возлагающие на субъекта обязанность воздерживаться от совершения запрещенных 
законом действий. Такие нормы формулируются в виде запрета совершать какие-либо действия. Предписания такого рода, как 
правило, начинаются словами: «запрещается», «не разрешается», «не допускается». Например: оборот лесного фонда не до-
пускается (ст. 12 Земельного кодекса РФ), в лесах, расположенных на землях городских поселений, запрещается осуществление 
лесопользования, несовместимого с назначением этих лесов (ч. 2 ст. 133 Лесного кодекса РФ). Нередко вместо указанных опе-
раторов модальности (что менее удачно для восприятия назначения нормы) используется словосочетание «не вправе», «не мо-
гут», «не имеет права» [2]. К примеру, в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» должностные лица органов 
государственного контроля (надзора) не вправе: требовать представление документов, информации, образцов (проб) продукции, 
если они не являются объектами мероприятий по контролю и не относятся к предмету проверки», а также изымать оригиналы 
документов, относящиеся к предмету проверки; распространять информацию, составляющую охраняемую законом тайну и по-
лученную в результате проведения мероприятий по контролю; превышать установленные сроки проведения мероприятий по 
контролю и др. (ст. 8). В соответствии с п. 4. ст. 46 Федерального закона от 10 января 2003 г. «О выборах Президента Российской 
Федерации» предвыборные агитационные материалы не могут содержать коммерческую рекламу». Или, согласно Федеральному 
закону от 25 июля 2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», иностранный гражданин не 
имеет права находиться на государственной или муниципальной службе; замещать должности в составе экипажа судна, плава-
ющего под Государственным флагом РФ; быть членом военного экипажа военного корабля РФ, а также летательного аппарата 































на работу на объекты и в организации, деятельность которых связана с обеспечением безопасности РФ и др. (ч. 1 ст. 14). В ряде 
случаев отыскание запрета в норме требует применения логического толкования. Примером такой нормы являются положения 
ст. 73 и п. 6 ст. 76 Конституции РФ: «В случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом субъ-
екта РФ, изданным вне пределов ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ, действует 
нормативный правовой акт субъекта РФ. Иногда для выделения запрещающих норм в текст законодательного акта включается 
глава или статья с соответствующим названием. Так, в Федеральном законе от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации 
юридических лиц» статья 23 обозначена, как «Отказ в государственной регистрации». Для юридических лиц положения данной 
статьи являются запретом получить государственную регистрацию в указанном Законом случаях, а для регистрирующего орга-
на – при наличии тех же обстоятельств – запрещается осуществить акт государственной регистрации.
Для юридических запретов, как и для запретов вообще, характерна закрепительная, фиксирующая функция: они при-
званы утвердить, возвести в ранг неприкосновенного, незыблемого существующие господствующие порядки и отношения.
 И потому с регулятивной стороны они (также, как юридическое обязывание как особый способ регулирования) выра-
жаются в юридических обязанностях. Но – в обязанностях пассивного содержания, т.е. в обязанностях воздерживаться от 
совершения действий известного рода, притом такое «воздержание» - надо заметить сразу - не всегда имеет строго конкре-
тизированный по содержанию и адресатам характер [3; с. 23].
Запреты в праве, отличающиеся юридической общеобязательностью, как бы заряжены юридической ответственно-
стью – уголовной, административной, гражданской. Сама суть, ближайшая социальная подоплека юридической ответствен-
ности во многих случаях и заключается в том, чтобы утвердить в жизни, обеспечить реальное проведение юридического 
запрета в фактических жизненных отношениях. Более того, нередко введение юридических санкций за поведение, которое 
ранее не считалось противоправным, является по сути дела способом установления юридического запрета.
Так например дозволительный характер гражданско-правового регулирования не вызывает споров в юридической лите-
ратуре, однако в нормах гражданского права немаловажное место занимают и запреты. Что представляют собой граждан-
ско-правовые запреты? По каким критериям их можно классифицировать? Какие функции выполняют запреты в механизме 
гражданско-правового регулирования общественных отношений?
В настоящее время понятие и юридическая природа запретов в теории права, в том числе теории гражданского права, 
до сих пор мало исследованы. В научной литературе неоднократно отмечалось, что вопрос о правовом механизме действия 
запретов не вполне ясен, а по своему месту и функциям в структуре права они представляют собой сложные, многогранные, 
в определенном смысле загадочные юридические образования.
Как отмечает Т.Е. Комарова «нельзя однозначно определить сущность запретов, их виды, функциональное назначение, 
роль и место в механизме правового регулирования общественных отношений» [4; с. 43]. Обращение к проблеме запретов, 
функционирующих в сфере гражданского права, показывает, что проблема очень непроста. С одной стороны, в большинстве 
цивилистических исследований акцент смещен на дозволительный характер гражданско-правового регулирования обще-
ственных отношений, и запретам уделяется крайне мало внимания. С другой стороны, общетеоретические исследования 
правовых запретов основываются, как правило, на материалах не гражданского, а уголовного, административного, земель-
ного и иных отраслей права, в силу чего многие выводы общего характера не выдерживают проверки на истинность при их 
приложении к гражданско-правовым явлениям.
Касаясь проблемы классификации запретов, необходимо отметить, что целенаправленно она до сих пор не исследова-
лась, ее рассматривали лишь попутно. Наш анализ показал, что все запреты целесообразно разделить на несколько групп.
В зависимости от регулирования тех или иных видов правоотношений правомерно выделять запреты по отраслевому 
признаку: запреты в гражданском, уголовном, налоговом праве и т.д.
В зависимости от оснований возникновения следует выделять законные и договорные (например, закрепленные в со-
держании гражданско-правового договора, трудовом договоре и т.д.).
По кругу лиц, на которых распространяют свою силу правовые запреты следует выделять общие и корпоративные или 
абсолютные которые обязательны для всех участников правоотношений и относительные накладывающих запреты на опре-
деленную группу лиц (несовершеннолетние дети, военнослужащие, государственные служащие и др.).
По субъекту, от которого исходит запрет правотворческие и судебные органы.
В научной литературе также предлагались следующие классификации запретов. По сферам общественной жизни вы-
деляли запреты социально-экономические, политические, личные; по содержанию (по характеру и объему правовой ин-
формации) – информативные и элементарные; по степени определенности - абсолютные и относительные; по отраслевому 
признаку – запреты в гражданском, уголовном, административном праве и т.д.; по юридической силе - запреты, установ-
ленные законами и подзаконными нормативными актами; по субъектам - адресованные юридическим лицам, гражданам, 
публично-правовым образованиям; по времени - постоянные и временные; по характеру социальной обстановки - обычные 
и исключительные, общие и конкретные запреты (общие запреты детализируются в конкретных) и др. 
Также можно выделить всеобщие запреты (запреты-принципы), порождающие обязанности-принципы, которые обеспе-
чивают интегрирование и синхронизацию механизма гражданско-правового регулирования, и специальные запреты - как 
дополняющие действие всеобщих запретов, так и выполняющие самостоятельные функции (например, запрещено злоупо-
треблять правом (ст. 10 ГК РФ), запрещено совершать сделки, не соответствующие требованиям закона или иных правовых 
актов (ст. 168 ГК РФ) и др.).
Как видно проблема правовых запретов в современной юридической науке практически не изучена и требует более ак-
тивного исследования данного специфического средства реализации современной правовой политики как в рамках теории 
государства и права так и отдельных отраслях российского права.
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КОЛОНИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ
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В статье рассматривается теория имперского экспансионизма М. Вебера. Исследуется колониальная проблематика 
в творческом наследии Макса Вебера. Обобщены основополагающие геополитические идеи Макса Вебера, которые пред-
ставлены в его научных трудах начала ХХ века, концептуально ориентированные на украинские реалии того времени. 
Рассмотрены возможности использования концепций Вебера для анализа и объяснения современного переходного процесса 
в Украине.
Ключевые слова: империя, колонии, экспансионизм, Макс Вебер, Украина.
The article considers Max Weber’s theory of imperial expansionism. The colonial problematic in the creative heritage of Max 
Weber is researched. The fundamental geopolitical ideas of M. Weber are summarized, which found a refl ection in his scientifi c 
labours of the early twentieth century and which are conceptually oriented to of that time Ukrainian realities. The possibilities of 
using Weber’s conceptions for analyzing and explaining modern transitive process in Ukraine have been considered.
Keywords: Empire, colonies, expansionism, Max Weber, Ukraine. 
Макс Вебер – выдающийся немецкий ученый-энциклопедист (социолог, историк, юрист, философ, экономист, рели-
гиовед, политолог), творческое наследие которого оказало значительное влияние на становление и развитие современной 
социогуманитаристики (в частности, на развитие социологии, истории, экономики, философии и политологии). М. Вебер 
разрабатывал антипозитивистскую методологию, метод герменевтики, сравнительно-исторический подход, теорию и мето-
дологию экономической науки, исследовал проблему соотношения объективного и субъективного, изучал экономическую 
историю, а также специфику перехода общества от традиционного к современному (исследуя процессы интеллектуали-
зации, рационализации, секуляризации и «расколдовывания мира»). Ученый основал новое направление в социологии – 
«понимающую социологию», создал теорию рациональной бюрократии, концепцию легитимности власти, теорию пле-
бисцитарной демократии, концепцию идеальных типов, теорию социального действия (введя в научный оборот понятие 
«социальное действие», а также различая при этом термины «социальное действие» и «социальное поведение»), выделил 
типы социальных действий, расположив их в порядке убывания степени их осмысленности (целерациональное, ценност-
но-рациональное, традиционное и аффективное), в соответствии с данной иерархией он описал типы легитимной власти: 
традиционный (который опирается на веру людей в святость существующих порядков и системы власти), харизматический 
(который опирается на веру подданных в чрезвычайную одаренность политического лидера, которому для поддержки этой 
веры необходимо постоянно совершать выдающиеся поступки, побеждать и т.п., это пример авторитарной политической 
власти) и рационально-легальный (который предусматривает подчинение законам, характерен для европейских государств 
и США, по-прежнему доминируя в современном мире. 
Творческое наследие М. Вебера определяется широким диапазоном его научных интересов: функционирование поли-
тических и государственных институтов; история экономики; политэкономия; хозяйственная этика; теория морали; социо-
логия права, культуры, религии; социология города, экономическая и политическая социология и др. Творческое наследие 
М. Вебера огромное, уже больше 100 лет научные работы автора изучают, цитируют, критикуют, дополняют представители 
разных наук. В список его основных работ входят такие: «Национальное государство и экономическая политика» (1895), 
«Протестантская этика и дух капитализма» (1904-1905), «О некоторых категориях понимающей социологии» (1913), «Наука 
как призвание и профессия» (1918), «Политика как призвание и профессия» (1919), «Собрание сочинений по социологии 
религии» (1920 – 1921), «Рациональные и социологические основы музыки» (1921), «Хозяйство и общество» (192-1922), 
«Аграрная история Древнего мира» (1923), «Собрание сочинений по социологии и социальной политике» (1924), «Собра-
ние сочинений по социальной и экономической политике» (1924), «Общая экономическая история» (1924), «Экономика 
и общество» (1925), «Социология государства» (1956) [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 20; 21; 22]. Одними из самых известных работ 
М. Вебера стали «Хозяйство и общество», а также «Протестантская этика и дух капитализма», в списке 10 лучших социологиче-
ских книг ХХ века «Хозяйство и общество» занимает 1-е место, а «Протестантская этика и дух капитализма» – 4-е место. 
Исследованием работ М. Вебера занимались и занимаются многие зарубежные, а также российские и украинские уче-
ные (Г. Аренд, Р. Арон, С. Бройер, И. Вайс, Ю. Габермас, П. Гайденко, Ю. Давыдов, Р. Дарендорф, М. Доган, А. Дибиров, 
О. Игнатьева, Д. Истон, Д. Катаев, С. Колберг, Р. Коллинз, О. Куценко, В. Левандовский, С. Липсет, Н. Луман, Г. Майнц, 
В. Макаренко, М. Масловский, В. Моммзен, Э. Ожиганов, М. Олевич, Г. Осипов, И. Пакульськи, Т. Парсонс, А. Патрушев, 
А. Погорелый, А. Прево, Ф. Тенбурк, С. Хантингтон, А. Цингерле, В. Шевчук, В. Шлухтер, Р. Шпакова, М. Элброу и др. 
[8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19]). Многие из исследователей считают М. Вебера одним из основателей современ-
ной политической науки, и с ними можно согласиться. Ведь именно благодаря М. Веберу начала формироваться фунда-
ментальная теоретико-методологическая база политической науки. Использованные Вебером исследовательские подходы 
и созданные им модели социальных и политических процессов не потеряли своей актуальности и в наши дни. Учитывая 
методологические основы «понимающей социологии» и используя ее понятийный аппарат, М. Вебер существенно развил 
политическую науку, обогатив ее, прежде всего, комплексным исследованием демократии, оригинальной трактовкой приро-
ды политической власти, классификацией типов легитимного господства, анализом сущностных составляющих политики, 


































является предложенная им в работе «Протестантская этика и дух капитализма» концепция капитализма (как типа организа-
ции общественной жизни), которая стала яркой альтернативой марксизму.
М. Вебер глубоко изучал проблему соотношения этики и политики. В рамках этого исследования он использовал прин-
ципы рациональности и приоритет духовного (нравственного) начала (как и при характеристике капитализма). Ведь перед 
политиками всегда ставятся этические требования, однако проблема в том, что политики не всегда их придерживаются (хотя 
и призывают к этому). Ученый подчеркивал, что главное средство политики – насилие (политика спартакизма, большевиз-
ма, разных типов революционного социализма и т.п.). Поэтому, по мнению Вебера, почти закономерными становятся при-
меры, когда новый псевдодемократический режим, отвергший в свое время деспотических политиков-предшественников, 
начинает действовать, используя те же самые (недемократические) средства. Важной общественно-политической ценно-
стью для М. Вебера была нация, становление и развитие которой предусматривало соединение политических и правовых 
свобод, а также развитой экономики и национального могущества. В связи с этим М. Вебер был тем ученым, который одним 
из первых обратил внимание на политические партии, рассматривая их в качестве эффективного инструмента и социально-
го механизма, помогающего достигать важнейшие политические цели. 
Но на сегодня в творческом наследии М. Вебера остаются проблемы, которые он рассматривал во многих своих работах, 
но так и не создал целостной концепции. Например, колониальная проблематика так и не была обобщена самим ученым, 
но авторская последовательность, убедительная аргументация и логика рассмотрения проблем имперской политики, по-
литической и экономической экспансии позволяет утверждать, что политические идеи М. Вебера в этой сфере являются 
довольно зрелыми и могут быть систематизированы и сформулированы в виде завершенной концепции. Тем более, что 
данная проблематика остается актуальной для современной социогуманитаристики (в частности, для дальнейшего развития 
постколониальных исследований, основанных такими учеными: Франц Омар Фанон, Эдвард Вади Саид, Хоми Бхабха, Гая-
три Чакраворти Спивак, Мике Баль, Эме Сезер), а сам Макс Вебер был не только политологом-теоретиком, но и политиком-
практиком, что усиливает практическую значимость многих его выводов. Таким образом, целью данной статьи является 
решение очерченной научной проблемы. 
В своих работах [1; 2; 6; 20; 21; 22] М. Вебер исследовал экспансионистскую внешнюю политику многих государств со 
времен античности, особенности развития и падения империй, анализировал успехи и неудачи имперской политики. Уче-
ный подчеркивал, что экономическая экспансия не обязательно сопровождается экспансией политической. В то же время, 
отмечал автор, широкие массы населения склонны недооценивать тот риск, с которым связана подобная экспансия, и субъ-
ективно готовы поддерживать империалистическую политику своего государства. Их надежда улучшить свои дела за счет 
других государств является тем влиятельным фактором, на котором основывается великодержавная политика.
Известно, что мнение М. Вебера об имперской политике и экспансии Германии постепенно менялось от ее умеренной 
поддержки до последовательной и аргументированной критики [19, рр. 61-62]. Взгляды Вебера на решение национального 
вопроса (одного из важнейших для Восточной и Центральной Европы) также постепенно эволюционировали. В самом 
начале ХХ в. М. Вебер находился под сильным влиянием идей федерализма М. Драгоманова, с которым его познакомил 
Б. Кистяковский. Изложенная М. Драгомановым в работе «Историческая Польша и великорусская демократия» программа 
федералистического переустройства Российской империи понравилась М. Веберу компромиссным решением потенциаль-
но взрывоопасной проблемы, Вебер писал, что «большая сила» драгомановской программы «откровенно заключается в 
комбинации идеалов экономических с национальными» [22, р. 267]. М. Вебер оценивал идеологическую трансформацию 
позиции М. Драгоманова как переход от социализма к национал-демократии [22, р. 267], с логикой такой трансформации он 
полностью соглашался. Именно таким был и вектор эволюции взглядов самого М. Вебера. 
В. Левандовский и А. Погорелый [15] подчеркивают, что М. Вебер не ограничивался только немецким опытом политической 
модернизации. Когда в Российской империи началась революция 1905 г., М. Вебер, за две недели изучивший русский язык, на-
писал о российских событиях две брошюры («О буржуазной демократии в России» и «Переход России к мнимому конституцио-
нализму»), в которых большое внимание уделил украинскому вопросу. Он обнаружил глубокую осведомленность об общей поли-
тической и культурной ситуации в Украине. Ученый утверждал, что предоставление Украине автономии – это вопрос, который не 
хотят решать даже последовательные демократы. Одной из причин этого он считал, в частности, политику колонизации, которую 
последовательно осуществлял в Украине царский режим. М. Вебер подчеркивал, что социальная структура Российской империи 
является главным препятствием либеральному развитию и европеизации России, он часто ссылался на работы М. Драгоманова, 
считая его автором, предложившим самые демократические способы решения национального вопроса в полиэтнической Европе. 
В. Моммзен отмечал «влияние Драгоманова на Вебера» и писал, что «и позднее Вебер считал произведения Драгоманова осно-
вополагающими для любой трактовки национальных проблем» [19, рр. 61–62]. Вместе с тем, М. Вебер сделал вывод, что Россия, 
несмотря на всякие отступления назад, все же стала на путь «специфически европейского развития», и выразил свою уверенность 
в том, что борьба участников демократических и национально-освободительных движений не будет напрасной [15].
В 1906  г., рассматривая переход России к мнимому конституционализму, М. Вебер анализирует российскую по-
литику «злейшего угнетения Украины» [21, р. 202], отмечая факты сильной и довольно успешной русификации укра-
инцев [22,  рр. 259, 269, 271]. Он вспоминал о запрете в 1876 г. издавать и ввозить украинскую литературу и замечал, 
что «только проблема автономии примерно 30 млн.» украинцев «есть пункт, на котором “спирает дыхание” даже у по-
следовательных демократов» России [22, р. 270]. М. Вебер хорошо знал программные принципы и требования различ-
ных украинских политических партий (в частности, Украинской демократической и Украинской радикальной партии), 
подчеркивая, что конечной целью некоторых политических сил является отделение Украины от России и создание 
независимого украинского государства [22, р. 270]. Макс Вебер поддерживал идею создания независимой Украины и 
формирования украинцами своего собственного независимого национального государства.
Ход событий в Российской империи в течение второго десятилетия XX в., ее вступление в Первую мировую войну, ее 
экспансионистский натиск на западно-украинские земли лишь укрепили убеждения М. Вебера. В своих многочисленных 
статьях и выступлениях 1915-1919 гг., в частности в статье «Переход России к псевдодемократии» (апрель 1917 г.), под-
черкивается склонность российских политиков к монгольским практикам и их приверженность к коммунизму. М. Вебера 
поразило враждебное отношение россиян к славянам и варварское поведение российских войск на славянских просторах, 
что напоминает ему средневековые монгольские времена. В своих выступлениях и публикациях ученый использует вы-
ражения «большевистский солдатский империализм», «милитаристские массовые инстинкты», «народный империализм» 

































насмехается над рвением отдельных представителей российской интеллигенции к осчастливливанию других народов, что 
находится в вопиющем контрасте с нерешенными культурными задачами на собственной территории [20, р. 44].
М. Вебер различает европейские и азиатские колонии Российской империи. Он считал, что европейские колонии Рос-
сии имеют свою собственную и часто более древнюю культуру по сравнению с Россией [20, рр. 90]. Поэтому уже в конце 
1915 г. М. Вебер выступал за создание независимых национальных государств нерусских народов европейской части Рос-
сийской империи: польского, украинского, литовского, латышского и др. Во многих статьях и выступлениях того времени 
ученый рассматривал Украину как страну, которая находится в колониальной зависимости от России и ставил ее в один ряд 
с Польшей, Литвой, Финляндией и другими тогдашними колониями (Индией, Ирландией, Мальтой, Египтом, Персией и др.) 
[20, р. 90]. 
В октябре 1916 г. М. Вебер вновь публично отстаивает идею независимой Украины [18; 19]. Ученый видел сущность 
Октябрьской революции 1917 г. в установлении военной диктатуры и опровергал тезис, что большевизм опирается на «клас-
сово сознательные» в европейском понимании пролетарские массы. Ведь Октябрьский переворот, по его мнению, был осу-
ществлен «солдатским пролетариатом». Россия же была искренне заинтересована в продолжении войны, в частности, на 
территории Украины, которую она «под предлогом освобождения» будет иметь возможность и дальше грабить и эксплу-
атировать [15; 18; 19]. М. Вебер считал Российский империализм явлением постоянным, а какую «этикетку» будут иметь 
экспансионистские притязания России – царистскую, кадетскую или большевистскую (учитывая последствия) – не столь 
важно.
Итак, анализ основополагающих геополитических идей М. Вебера, колониальной проблематики в его творческом на-
следии, а также работ, концептуально ориентированных на украинские реалии того времени, показал, что можно говорить 
о теории имперского экспансионизма М. Вебера, которую необходимо использовать для изучения и объяснения постколо-
ниального состояния Украины, а также для исследования современных трансформационных процессов как в Украине, так 
и во многих странах мира.
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The article is devoted to the status and age- related aspects of youth policy is updated in the postmodern situation. This article 
discusses the methodological approaches sociology of youth, current concepts of youth and youth policy, including the “conceptual 
denial of Youth”, conducted a comparative analysis. 
The author draws attention to the change in the status of young people in society, linking the dynamics of changes in the global 
socio-political processes. 
The combination of institutional analysis, the network approach and the theory of informal institutionalization has enabled the 
author to identify both formal and informal characteristics of the new youth policy. The author offers his own concept «post youth», 
as a category conforming, the postmodern situation in politics.
Keywords: youth, age, postmodern, political participation.
The essence of youth lies in its characteristics, which are determined by the specifi cs of age and the specifi c historical character of social 
relations. In the context of the problem under consideration, a particular interest in such a social group as young people is due, fi rst of all, to 
the fact that the future of our society depends on it. In fact, young people are the embodiment of time. Such an understanding of youth can 
be interpreted from the position of the relational concept of time, according to which time is understood as a change in the qualitative states 
of a changing object. At the same time, associating time with the youth, it turns out that the future of the state, the political system can be 
predicted by observing the new generation that already exists in the present time in the youth community.
Thus, in this case, the specifi city of young people is that in the person of youth the future exists in the present (which is not typical 
for many objects), and only then the present is potentially projected into the future. [17, p. 230]
V.A. Lukov identifi es three main models of theoretical comprehension of the category “youth”: youth as the carrier of the 
psychophysical properties of youth; as a subcultural phenomenon; as a participant in the juvenization-adaptation processes. [9]
The youth have a dual nature, that is, it cannot be regarded merely as a phenomenon of a biological order. Of course, youth as a 
certain chronological phase, the stage of the biological cycle is universal, but the boundaries of the youth age, its associated statuses 
and characteristics depend on the specifi c features of the political regime, political culture and youth policy.
In Russia, one of the fi rst defi nitions of the concept of “youth” was given in 1968 by V.T. Lisovsky, who defi ned it as a special 
generation: “The youth is a generation of people who are in the stage of socialization, who are assimilating, and in more mature age 
have already acquired educational, professional, cultural and other social functions; depending on the specifi c historical conditions, 
the age criteria of young people can fl uctuate from 16 to 30 years.” [11]
Let’s try to analyze the correctness of this defi nition of youth, proposed in the industrial period of “developed socialism”, for the 
youth in the society of postmodernity.
So, fi rstly: “Youth is a generation of people passing through the stage of socialization ...” . This in itself is not in doubt, however, 
if the author sees in this the peculiarity of the youth that distinguishes it from other socio-demographic groups, then questions arise. 
Are not other socio-demographic groups also characterized by the passage of a certain stage of socialization? After all, the peculiarity 
of socialization in the modern (postmodern) society lies in its permanence throughout the life of man and irreducibility only to the 
individual stages of this life.
Secondly, it follows from the defi nition that the youth is those who acquire the functions they need for life: educational, 
professional, cultural and not yet ready, but are preparing to fulfi ll social roles in demand for society. Here is a typical picture for 
an industrial society (Modern), because in the Modern world young people are not considered as a full-fl edged acting subject, but 
is such an approach acceptable for postmodernity? I think no. The knowledge, skills, skills, competences that were needed once, 
which the older generation possesses, lose their relevance, and under the conditions of postmodern it happens very quickly. As 
a result, education becomes continuous [17, p. 91], continuing during the whole work career, and here the older generations are 
losing the youth due to their psychophysical characteristics due to age characteristics. I.I. Ilyinsky and V.A. Lukov, noting the 
universal properties of the youth, wrote that the social status of youth in all specifi c societies and at all times in the main is the same. 
Young people are both an object and a subject of socialization. [18, с. 300-302] However, only the youth today is both an object 
and a subject of socialization? Can we not say, for example, that older people are the object and subject of socialization? Another 
“classical” defi nition of youth belongs to I.S. Kon: “Youth is a socio-demographic group, allocated on the basis of a combination of 
age characteristics, features of the social situation and due to both socio-psychological properties” [10].
Researchers continue to regard the youth as an objectively formed socio-demographic community characterized by typical 
conditions of formation, homogeneity of the world view, unity of the dominant socio-psychological qualities, similar methods of 
solving the tasks set by history that correspond to specifi c historical conditions. The youth of the modern era are internally divided 
into different attributes (age, socio-class, national, confessional, political, sociocultural and others), but characterized by relative 
stability, being a product of natural historical development, since members of one generation are interconnected by the time of their 
social existence. 
Therefore, I.S. Kon defi ned the youth as a socio-demographic group with its own social status. However, he limited the main 
specifi city of youth to individual differences, the need and ability to intimate psychological intimacy, as well as to productive creative 
activity [10, p.7]. Thus, the following characteristics are distinguished in the defi nition of youth (the modern epoch): chronological 
interpretation of the boundaries of youth, features of social status, role stereotypes of behavior, characteristics of the socio-
demographic group, socio-psychological characteristics, the process of socialization in a specifi c historical period, self-identifi cation 



























and no longer young people, as it was in modernity, and older generations experience discrimination according to the criterion of 
chronological age. 
In part, this is due to the fact that postmodern society makes absolutely opposite demands on the social qualities of the individual 
in comparison with the Soviet system. It focuses on individualism, the priority of private interest, self-reliance, initiative, enterprise, 
the value of time, on maximum achievements in work and personal success [15, p.97-110].
Chronological indicators of age are not perfect, since they do not take into account the suffi ciently differentiated duration of 
training of various social groups for work (from 4 years for some groups of workers, up to 20 years for a scientist). Therefore, the 
period of social “youth” among different groups of the population turns out to be different in duration. As a result, according to 
statistics and offi cial documents, students receiving specialty students, workers, employees, as well as successful young politicians and 
entrepreneurs who already have a suffi cient level of public recognition, one’s own business, a family occupying high administrative 
positions are in one generation of youth (up to 30 years) in the typologies of research Let’s give some examples. 
Boris Nemtsov was elected in 30 years as a People’s Deputy of the RSFSR in the Gorky National-territorial District, and a year 
later he became an authorized representative of the President of the Russian Federation in the Nizhny Novgorod region and the head 
of the administration of the Nizhny Novgorod region. The well-known entrepreneur and politician M.D. Prokhorov becomes the 
head of the department of the International Bank for Economic Cooperation (IBEC) at the age of 24. At 27, he is the chairman of the 
board of the joint-stock commercial bank “International Finance Company”, a year later he is chairman of ONEXIM Bank, and by 
35 He was the president of JSCB “ROSBANK”. To everything, he is also an active blogger [17, p. 34].
 Belykh N.Y. becomes a vice-president of the Perm Financial and Production Group at the age of 23, at 29 he becomes vice-
governor of the Perm region, a year later he is elected chairman of the Union of Right Forces, and at 33 he becomes Governor of 
the Kirov region. D.N. Patrushev (son of N.P. Patrushev) at 23 years became chairman of the Rosselkhozbank. Ivanov S.S. (son of 
Deputy Prime Minister Sergei Ivanov) even before his thirtieth birthday, managed to work as vice-president of Gazprombank and 
deputy chairman of Gazprombank. The son of Valentina Matveenko, S. Matveenko, by the age of 30 becomes the vice-president of 
the bank “St. Petersburg” [17, p.41]. 
P.Y. Gubarev in the age of 30 years becomes the head of the mobilization department of the Ministry of Defense of the Donetsk 
People’s Republic and the “People’s” Governor of Donbass.
Modern researchers, in particular A.A. Zelenin, defi ne the youth as “a socio-historical and sociocultural phenomenon that 
represents a large biosocial age group that has a certain measure of subjectivity and development potential, the possibility of realizing 
it depends both on the concrete historical conditions of social development of the macro level social reality, and on the type of social 
structure of a single state”[6].
Giving a description of the youth, one cannot help but see that this is, as a rule, a dynamic subject of social life. The appearance 
of the youth is often due to the peculiarities of both the national and international political process.
Today, the attention of the authorities and society to youth is objectively conditioned by the fact that the younger generation is the 
bearer of innovative and creative potential, special abilities for creation. With the concept of “youth” in a direct dependent relationship 
is the concept of “future” of any society. But, unfortunately (especially during the period of serious political transformations), this 
connection is recognized more often only at the level of concepts and notions, and not real practice and politics.
Understanding the nature of the qualitative characteristics of youth is directly related to the subjective contradictions that are the 
source of its development. Young people, being a part of society, are included in all the variety of its connections and relations. At 
the same time, it has specifi c social functions - biologically-reproducing, translational, innovative.
By simplifying the problem somewhat, it can be argued that the youth can make such a contribution to the life of society in terms 
of scope and nature, what kind of a system of ideas, values, knowledge and moral qualities society will put into it. 
From the economic point of view, the specifi city of young people lies in the fact that in the modern society a signifi cant part of it 
has not yet been included in the production process and therefore excluded from the distribution of products of this production and 
does not have complete personal independence in decision-making .
Youth is not a homogeneous system; it is a part of society and is included in the whole variety of relationships between processes 
and relations, and fulfi lls a number of its public functions inherent in it, acting simultaneously as the subject and object of youth 
policy. With this, its specifi c features are related, and by exercising its functions in practice, young people face contradictions, often 
turning into confl icts.
First, directly with the world of politics, the youth faced are already being primarily socialized. Therefore, the physical, 
intellectual, emotional potential of young people often comes into collision with political reality.
Secondly, socially active activity often encounters rejection of youth as a group having its own specifi c interests (contradictions 
of activities and norms). When explaining the impact of these confl icts on a young person, it is appropriate to use the concept of R. 
Merton, which connects the emergence of deviant and retreat forms of behavior of young people with the inability to realize priority 
goals.
Thirdly, discrepancies between social choice and individual-personal preferences arise (the contradiction of norms and interests).
Youth policy from the standpoint of the youthful subjectivity is bilateral, on the one hand - socialization, as a form of social 
relations, and on the other hand, juvenileization, as a form of society renewal, connected with the inclusion of young people in his 
life.
At present, the complication of social and labor activity, in which a young person must participate, has entailed an extension of 
the necessary terms of training. New generations of young people start their independent labor life much later, study longer than their 
peers in the past. Hence the lengthening of the period of the role moratorium (when the young man “tries on” various adult roles, but 
is not yet identifi ed with them defi nitively) and the change in the corresponding socio-psychological stereotypes.
Therefore, some researchers argue that unstable role and status positions are one of the specifi c characteristics of youth in our 
individualized society [18, p. 131-133].
In postmodern conditions, where the criteria of social stratifi cation and class identity are maximally blurred and unstable, 
individual social mobility itself begins to acquire features of a virtual hallucination, when everyone is free to believe in anything, to 
consider himself and others anything. Traditional society (pre-modern) denies the concept of youth, because it is possible only two 
socio-demographic categories - children and adults, the ritual of initiation clearly defi nes the boundaries and sacralizes the fact of 
the transition from a child’s state to an adult. And modern, recognizing the concept of “youth”, considers it, nevertheless, as a kind 


























that goes on with the years” (B. Shaw), but in a postmodern society, the youth, as a status, universalizes and loses a rigid binding to 
the chronological age.
In modern, and even more so in the premodern, neither the youth itself, nor the youth movements, organizations could not be 
independent without patronage, or in some sense analogue in adult structures. Since for a young man of modernity “... the main social 
function is to prepare for the status of an adult member of society” [18, p. 410]. Accordingly, state was, if not the main, the most 
signifi cant institution of youth policy in the “modern”.
In the transition from industrial society (modernity) to postmodern, youth policy reaches the international level. Youth movements 
and organizations acquire subjectivity in youth policy. Here, too, there is a change in the vector of gerontology-juvenile segregation, 
which creates diffi culties for juvenologists. They argue that young people are universalized as an object of discrimination on the basis 
of age [1, p. 75-81]. And the youth policy is called upon to compensate this status inferiority of the youth. Methodologically, singling 
out “juvenology” into a special science means recognizing the universality of the characteristics of youth, their independence from 
the social order.
So, in the “Main Directions of the State Youth Policy in the Russian Federation” [13], adopted by the Supreme Council in 
1993, the developers laid certain ideas as priorities. The fi rst is that regardless of personal circumstances, including the level of 
the family’s well-being, a young person experiences diffi culties in social development. The shortcomings of his social status must 
be compensated, therefore the object of the youth policy is not individual youth groups, but all young people. Apparently such an 
approach and encouraged some of the researchers to consider the youth policy exclusively within the boundaries of social policy [7].
The second idea is that the state forms conditions and guarantees for the self-realization of the personality of the young person 
and the development of youth associations in the movement of initiatives, and the youth was seen as the potential of the future state 
of society.
However, this approach is acceptable for modernity, but in the context of implementing the functions of youth policy in a post-
modern society is ineffective. The reason for this is that young people are not a homogeneous socially discriminated group according 
to the age criterion of “youth” in today’s postmodern conditions, and therefore youth policy, unlike the policy on veterans, the 
elderly, the disabled, etc., can not be a policy compensation, replenishment of what the supposedly youth is deprived due to its status 
“inferiority”. Some researchers believe that the “broad” approach is more justifi ed, it unites the whole set of young individuals from 
the moment of birth and until they reach a certain age (30-35 years) under the indicated socio-demographic group [12].
The concept of “prefi gurative culture” M. Mead, described to her in the 60s of the XX century, is a very relevant postmodern 
theory. According to M. Mead, the society of “prefi gurative culture” [22] is confronted with the situation when older generations 
begin to yield signifi cantly to their effi ciency to younger generations. As a result, the traditional pyramid of the gerontocratic 
hierarchy turns out to be inverted, and the formation of a youth policy is accompanied by its own dezontologization. The absence of 
a response to semantic questions in postmodern culture is manifested in the positive dynamics of youth deviations in the forms of 
crime (novation), drug addiction, alcoholism, suicide (retreat). The young man in the postmodern appears no longer as a “bridge”, 
but as an ontologically completed model, like that which does not transform into an adult, and even more so an older person, but that 
which is eternal always remains a young man.
And here the state of youth acquires an unprecedented value. Gradually, this value orientation of age and state is fi xed through 
culture, through the imperatives of the consumer society. Here, the phenomenon of postmodern youth policy arises, because in 
postmodern, a young man who in his transitional state has not passed the mandatory initiation in the pre-modern and, in part, modern, 
but already ceased to be a child in the biological sense, is accepted as a standard.
Approaches to solving most of these problems are seen by many scientists in the development of the integral science of youth - 
juvenology. F. Mahler singles out ontological problems and paradigmatic bases of juvenology (genesis of youth, structure and 
dynamics, “status-role”) in his work “Introduction to Juventology” [21].
Juveniological concepts consider the youth as a group possessing a certain degree of autonomy and a number of similar features 
in various socio-political systems. This, fi rst, the degree of involvement in public life, different from the older generations, and 
secondly, the permanent desire for innovation, to some “extremism”, which is especially active during periods of bifurcation in an 
era of change, crises.
Interpreting juvenologists, it can be said that the youth are a kind of “bridge” from childhood to maturity [17, p. 98]. We will 
return to this idea and its transformation in postmodernity.
In science, it is customary to consider youth as a partly marginal state [1]. In modernity, marginality is due to the fact that the 
young man is in an intermediate state between the world of childhood, from which he has grown and the adult world into which he 
passes, but has not yet passed completely. The young man is on “no man’s land,” and his whole being is “torn” between these worlds.
The specifi city of the same postmodern society is that in this state, both realities are in symbiosis, and the state of transition itself 
is taken as the norm, that is, becomes the “basic” state. A signifi cant problem for juvenists remains the uncertainty of their basic 
approaches and categories, which can lead to confusion, according to S.N. Pershutkin. [17, p. 43]. The fact is that Juvenologists have 
a confusion in the defi nition of the concept: some speak of juvenology (I.M. Il’inskii, D.M. Davpetshishina, E.G. Slutsky), others of 
the Juvenile justice (V.A. Lukov, F. Mahler , V.V. Pavlovsky) [7, 8, 12, 21].
Meanwhile, the processes observed in the youth environment require a fundamental rethinking of the methodology of youth 
research. We observe the separation of “youth” from the boundaries of the chronological age. The phenomenon of “older boys” 
becomes massive, manifested in communication, political participation, consumption, marital behavior. Things become attribution 
of group affi liation and distancing from “outsiders”, to which the older generation groups are counted, and stigmatization of 
“strangers” occurs according to criteria different from the traditional (chronological) age. According to P. Bourdieu, the similarity 
of the social positions of individuals is expressed in the similarity of their views, the similarity of the habitus. Habitus (mental 
models of comprehension of the world), represented in the form of attitudes and orientations of subjects, as models of perception and 
evaluation, as well as cognitive structures, arises as a result of internalization of the structures of social reality by an individual. The 
habitus refl ects the social position within which it was designed.
In turn, the habitus produces classifi able and objectively differentiated patterns of behavior and presentation [4, p. 143]. However, 
their perception is accessible only to the subjects possessing the code, these most classifi cation models, allowing to understand the 
signifi cance of this behavior and representations.
In real interactions, the community and differences in the social attributes of the subjects are expressed symbolically, social 


























of life styles. This means that the structure of the social space is latent, and the subjects realize their social differences only in 
symbolic form, that is, the individual draws a conclusion about the status differences in the differences in behavior, manners, clothing 
subjects, etc.
Traditional society limited youth as “not enough adults”, but in a prefi gurative reality society sees adults as “lack of youth”. This 
becomes a new paradigmatic model of views. There is a process of univelization of the entire social space.
In postmodern, a young man is in a sense an ideal to which one should strive. If in the previous era, young people and 
adolescents often copied the image features of older age groups - they grew a mustache, beard, etc., trying to transform their 
youth under-prestigious status. In post-modernism, on the contrary, plastic surgeries, stem cells, diets, youth “party style” - are 
tools for creating the desired status image that corresponds to the youth age. A vivid example - pop-stars, both domestic and 
world-wide. 
The problem of age is a special theme of postmodernity. It is known that we can not reduce our age to only its chronological 
expression.
Many researchers try to interpret the idea of youth as a readiness for change, and old age, as attachments to established forms of 
life [17, p. 230].
However, it should be noted that age is an objective but far from unambiguous indicator characterizing the individual. 
Often researchers, talking about age, have in mind different concepts. Thus, a chronological or absolute age is a period of 
time from birth to the moment under consideration. From the point of view of the chronological approach, O.M. Karpenko 
and I.A. Lomanov divide young people into four groups. Teenagers - 14-15 years. They, in their opinion, are dependents, for 
whom disproportions in physiological and psychological development are characteristic. Youth is 16-19 years old, they are 
intensifying the process of political socialization, expanding the range of socio-political roles and related responsibilities. The 
average youth - 20-25 years - are physiologically grown adults, they continue the process of political socialization. Senior 
youth (young adults) - 26-30 (in some cases up to 35 years). At this age, the process of forming a politically mature personality 
is completed [8].
The biological age corresponds to the stages of the development of the organism and is determined by such characteristic 
physical characteristics as, for example, puberty. Physiologically, youth, as a process of development of the biological system, ends 
in 19-20 years in women and in 21-22 years in men. However, in other dimensions, the completion of youth does not coincide with 
the biological one and ends much later.
In everyday life, speaking of age, often mean completely different characteristics and manifestations: this is the state of man as a 
biological system, and the social dimension of age, that is, the totality of his recognized achievements, both psychological and other 
dimensions of age. Y. R. Vishnevsky and V.T. Shapko recognize the “stylistic” approach to the interpretation of youth, according to 
which young people appear to be a very “blurred” phenomenon: “... we can consider young people who lead a youth lifestyle, but 
not yet, or already are out of youth age. The modern relationship between the once open youth and what is called “postmodernity” 
has even violated many categories, including associations between youth and age, youth and innovation “[18, p. 221]. In modernity 
I.S. Kon notes the growing uncertainty of the boundaries of youth: “Some authors enroll here people from 14 to 25 years, others - 
from 17 to 25” [10].
Kon notes that “... on the whole, the boundaries of transition to maturity in modern society are blurred, uncertain.” Now, let 
us assume that postmodernism differs from previous epochs in a total displacement and mixing of age positions, that is, positions 
of chronological, physiological, psychological, political and social. Perhaps this is why the category “generation” is increasingly 
replaced in scientifi c research by the concepts “age class” or “cohort”, the latter, according to L. Shovel, “should be understood not 
as a public organized group, but as a concrete public period of time: a sand of public hourglass” [18, p. 212]. 
Postmodernism in this sense is characterized not just by the inconsistency, but sometimes by the antagonism of biological, 
chronological, socio-psychological, cratological age positions - statuses that provoke permanent intrapersonal tension. There 
are more and more “young” people who are more than 40 and even 60 years, who are unable to reconcile with the fact that 
they are no longer young. The state of age inconsistency, that is, discrepancies within the personality, or groups of several 
age positions, is observed in the postmodern and even becomes massive. Such a phenomenon, of course, took place both 
in the modern and in the pre-modern era, but only in the postmodern this phenomenon becomes global. The state of age 
inconsistency, when by some criteria a person is young and by another is no longer, we propose to designate as post-youth, 
that is, young postmodernity. 
It can be said that in the postmodern, the youth do not disappear, according to the authors of the conceptual negation of young 
people M. Byzerman and D. Manguson [16, p. 61], it is transformed into a new youth (post-youth). We have in mind the article of the 
American scientists M. Beizerman and D. Magnuson “Do we still need young people as a social phase?” The authors of the article 
express the idea that in a postmodern society, the isolation of young people as a socio-demographic category loses its relevance. And 
they urge “to learn to look over the age of a person and a person.” Commenting on this concept, A.I. Kovalyova and V.A. Lukov 
notes that “In the idea of  denying young people ... least of all it would be necessary to look for the intention of researchers to depart 
from life’s realities.” 
On the contrary, in their opinion, those youth concepts that were established in modern science, “... do not allow to represent 
adequately at the theoretical level the reality quickly and radically changing” [9].
So, in the premodern (traditional society), the youth have not yet exist (children and adults interact), and in postmodern the youth 
does not exist in the understanding characteristic of modernity, but exists in a completely different capacity, as a new youth (post-
youth) as the dominant “age class “of the postmodern era. The concept “postmodern” proposed by us is related to two categories; it is 
a category of postmodernism that is revealed in the works we consider in the postmodernist thesis and the category of “post-policy”, 
which is used to describe the process and result of the desacralization of traditional structures in politics. [18, p. 401-403].
To indicate the state of age inconsistency, when according to some criteria a person is young and some are no longer, the author 
suggests a category of “post-youth” related to postmodern and post-political categories (A. Badew, A. Dugin, J. Ranciиre, S. Mouffe, 
S. Zizek).
The author is of the opinion that according to it, in the postmodern, young people do not simply disappear, because its isolation 
as an independent category loses its relevance, as follows from the concept of denying the youth of M. Byzerman and D. Manguson. 


























The age boundaries (upper and lower) of the youth 
(chronological) age are determined.
There is no validity in the defi nition of parameters of age 
boundaries.
Characterized by status inferiority (is preparing to become 
...).
Has a status superiority (afraid to lose ...).
The main occupation is teaching (roles, mastering knowledge, 
skills).
Stay in a state of permanent play, mastery of game competencies.
Relatively homogeneous. Heterogeneous.
There is a limited role moratorium: the formation of political 
convictions, models of political behavior, choice of forms, 
methods and technologies of political participation.
There is a signifi cant extension of the term of the role 
moratorium, for many people it becomes permanent and 
continues throughout life.
Transitional marginality. Immanent marginality.
Age coherence, where each age
(psychological, physiological, chronological
and others) is an element of a single system and there is no 
contradiction between them.
Aggregation of age positions, their
inconsistency, confl ict of age statuses.
In this regard, it seems rhetorical question: why Lenin (died at age 53) at the age of 50 was already «grandfather Lenin», and 
V.V. Putin at 60 years is still a young, energetic leader?
It is also appropriate to quote the statement of former Prime Minister of Italy Silvio Berlusconi «... I like to be among young 
people, I like listening to them, I like to surround myself with youth» [14]. 74 - year - old Silvio was accused of using the services 
of minors hookers and abuse of offi ce in the release of one of them from the police station. However, Berlusconi himself estimates 
his biological age only at 36 years [2].
One of the largest domestic experts in the fi eld of youth policy, S.V. Aleschenok notes: «The» youth «phase of life that exists in 
all modern societies, within which young people themselves function and develop a specifi cally youth way of life, can also be viewed 
as a kind of reservation. However, the framework of the «youth» phase of life is mobile and depends on specifi c social conditions. 
For certain social groups of the population, this framework can be narrowed, until it completely disappears, just as it was in the pre-
industrial phase of social development» [1, p. 5].
The absence of young people at an early stage in the development of human society is also noted by I.M. Il’inskii [7, p. 121].
The transition from a child’s state to an adult state (in the aspect of gaining a social and political status) in the premodern is one-act 
and continues during the act of initiation, accompanied, as a rule, by trials, pain and embodying the symbolism of spiritual and social 
birth. Youth fi rst appear in modernity, as a period of multi-act, extended initiation. In the premodern initiation was one-act - hence 
the absence of mass youth in the premodern, an exception could be individual elite groups, castes or estates. «Postmodern» is fi nally 
deprived of initiation, unlike the «extended» initiation of the modern youth. Similarly, political socialization in postmodernism, 
unlike premodern, cannot be considered completed in adolescence or maturity, but continues throughout the life of a person.
In conclusion, the youth is the concept of the society of the modern era (industrial society), in the pre-modern (traditional society) 
its time has not yet come (that’s why there are no youth - only children and adults), and now, in the coming postmodern - it apparently 
already ends and young people are replaced by post-youth.
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THE CONNECTION INFORMATION OF THE PLOT WITH SPIRAL INFORMATION
A. Vykhodets, Dr. of Research Analysts, Associate Prof.
Conference participant
 The meaning of a “spiral of information” lies in the fact that any information is dynamic, i.e. it is increasing or shrinking, and 
this leads to the fact that the number of users increases or decreases.
 Keywords: content, criticism, information, factor, model, opinion, orderliness, reader, spiral, suggestibility
 
 Each piece of information is characterized by the spiral information. In this regard, following the principle of balancing the 
content of the media, information should optimally apply and to bring to the reader. 
 Proposed research open communication model, which can be used to analyze the infl uence factors of information on the 
formation of public opinion, leads to the discovery of the regulatory capacity of the circuits feeding material. 
Itself broken line in Fig. 1 is the «spiral of information» [1]. It is also characterized by the phenomenon of gap information. 
A gap could arise in any sector of the model, which depends on the ratio of local factors
  
???????? ??????????? ????????? ???????????
suggestibilitypredictability 
credibility orderliness
Fig. 1. The six-item model of communication open type on the formation of public
thoughts under the infl uence of the information fi eld (development author)
 “Spiral of information” can be considered in two dimensions — a fl at and vertical. If we are talking about the spiral — it must 
have few turns, expand each other and giving the pitch of the spiral, which depends on the number of turns. The more turns the 
greater the height of the spiral. General structure of integrated spiral is a cone, because the information or increases, or decreases. 
 Information is a source of infl uence on consciousness and subconsciousness of the person, which is perceived through the mind 
and memory. As for understanding, it takes some time, it should be considered that in the process of information perception memory 
is primary.


























depends on memory. A signifi cant role in remembering to have the word, the idea that perception is infl uenced by logic, culture, 
ethics, rules of social behavior, forming individual recommendations.
 There are several characteristics of memory: duration, speed, precision, capacity [2, 3]. They are all very important for the 
development of professionalism in computer science.
 Tool for analyzing the fl ow of information are developed by the author six-model open type of social communication. In Fig.2 
shows the spiral of information that is not a solid line, and has discontinuities. But breaks can be for all 6 sectors, and into several. 
Breaks may not only be by blocks. The more of these components are located in a spiral of information - the more stops, the 
perception of information.. 
 So consider visiting in the spiral of information, which are sectors information:
A) low criticism - enhancement critics;
B) raising criticism suggestibility;
C) suggestibility - the ordering of information;
G) organize information - credibility;
D) persuasiveness - prediction;
(E) aquaculture - understatement of criticism in the media. 
Briefl y analyze the course of the spiral in selected sectors.
 Yes, the course information from lower criticism to its improvement is required in order to change the point of view. The length 







































Fig. 2. The six-item model of communication of open type for the formation of social thought under the infl uence the 
information fi eld (development of author)
 Move information from lower criticism to its improvement is required in order to change the point of view. The size of the 
sections of the spiral here depends on how signifi cant this move is.
 The difference between higher criticism and suggestibility indicates that the Respondent understands the criticism too much, 
and begins to convince himself. 
 The transition in the following sector between suggestibility and the ordering of information suggests that the process of 
persuasion is suffi ciently developed and starts building up logical ways to explore information.
 The length of a spiral information in the next sector between the ordering information and convincing evidence that Respondent 
fully agree with the information provided and, therefore, passes from the credibility to the prediction. In this case, it is then necessary 
to decrease the criticism of the information, to ensure that in future it would be possible to use it.
 Submission of new information may have a purpose:
1-new information
2-it is necessary to instill the idea
3-technical information
4-controversial information



















The dependence of the vector specifi c qualities are given in the table below/
a logical vector of the helix Some of the most important quality
persuasion The logic, legitimacy, mathematical precision
orderliness The correct construction, the connection between theory and practice, physics
lowering the criticism The decrease in the volume of information, only verifi ed information, the reduction of the digital material.
of increasing criticism Regulation of the amount of information, strictly follow the subject vector, to monitor the emotional
suggestibility
Take into account the psychology of the consumer 
information, around contentious issues, to consider the 
preparedness of consumer information
predictability Start from the known, forecast to justify logically and mathematically, the forecast should be one vector
 Conclusion.Adjusting the confi guration of the spiral due to the location of information blocks can improve the perception of 
the story
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТЕРЕОТИПА У СОТРУДНИКОВ ОВД ОТНОСИТЕЛЬНО 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ И КОРЫСТНОСТИ СОВЕРШЕННЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Коноплицкая О., ученый-аналитик
Международная научно-исследовательская академия психологии, социологии и права,
Общественная организация помощи молодёжи в продвижении научных исследований, Украина
Участник конференции,
Национального первенства по научной аналитике,
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике
В статье рассматриваются основные теоретические представления о социальном стереотипе. Проанализированы 
особенности изучения социального стереотипа в различных школах. Дано определение понятия социальный стереотип, 
показаны его функции и структуру. Показана цель исследования и предпосылки его проведения.
Ключевые слова: общество, личность, социальная группа, социальный стереотип, сотрудники ОВД, несовершеннолет-
ний правонарушитель.
In the article the basic theoretical concepts of social stereotypes. The features of the study of social stereotype in various schools. 
The defi nition of the concept of social stereotype, showing its function and structure. Shows the purpose of the study and background 
of the meeting.
Keywords: society, individuals, social groups, social stereotype of law enforcement offi cers, juvenile offenders.
Полноценная личность формируется только в процессе социальной деятельности. Личность содержит в своем сознании 
определенный исторический комплекс навыков и стандартов социального поведения. Историки называют этот «комплекс» 
исторической памятью. В социологии, так же как и в социальной психологии, это понятие определятся как «социальный 
стереотип». Он формируются в ходе социализации и, обладая признаками устойчивости и иррациональности, выступает в 
качестве побудительных мотивов действия индивида.
Социальные стереотипы как одна из наиболее интересных и небезразличных сфер в функционировании общества на 
протяжении веков изучалась многими исследователями, такими как У. Липпманом, Т. Шибутани, В.П. Трусов, Л.Х. Стри-
кленд, А.А. Бодалевым, В.А. Ядовым и другими.
Таким образом, можно констатировать, что необходимо рассмотреть и раскрыть особенности формирования социаль-
ных стереотипов.
Значительное внимание на протяжении почти всей истории социальной психологии уделялось генерализации и катего-
ризации - процессам, лежащим в основе формирования социального стереотипа. Термин «стереотип» был введен в социаль-
ную науку в США У. Липпманом при построении им концепции общественного мнения. Сама концепция - яркое проявление 
прагматического интереса к обыденному сознанию, для которого поиски истины заканчиваются после получения «инстру-
ментального» знания, т. е. знания, обеспечивающего эффективность поведения в повседневной жизни. [1]
Несмотря на многие недостатки концепции Липпмана, ему удалось выявить реально существующий феномен и указать 




















Кимбалл Юнг понимал стереотип в виде «ложной классификационной концепции, с которой, как правило, связаны 
какие-то социальные чувственно-эмоциональные тона сходства и различия, одобрения или осуждения другой группы». 
[2] Из этого суждения можно делать вывод, что под стереотипом понимали что-то заведомо ложное или неверное. Стере-
отип стал выступать в качестве ошибочной оценки или предвзятого мнения о явлениях или группах. Т. Шибутани опреде-
ляет социальный стереотип как «популярное понятие, обозначающее приблизительную группировку людей, с точки зре-
ния какого-то легко различимого признака, поддерживаемое широко распространенными представлениями относительно 
свойств этих людей». [3] Таджури понимает под социальным стереотипом «склонность воспринимающего субъекта легко 
и быстро заключать воспринимаемого человека в определенные категории в зависимости от его возраста, пола, этнической 
принадлежности, национальности и профессии, и тем самым приписывать ему качества, которые считаются типичными для 
людей этой категории». [3] Тэшфел суммировал главные выводы исследований в области социального стереотипа: 1) люди 
с легкостью проявляют готовность характеризовать обширные человеческие группы (или социальные категории) недиф-
ференцированными, грубыми и пристрастными признаками; 2) такая категоризация отличается прочной стабильностью в 
течение очень длительного времени; 3) социальные стереотипы в некоторой степени могут изменяться в зависимости от со-
циальных, политических или экономических изменений, но этот процесс происходит крайне медленно; 4) социальные сте-
реотипы становятся более отчетливыми («произносимыми») и враждебными, когда возникает социальная напряженность 
между группами; 5) они усваиваются очень рано и используются детьми задолго до возникновения ясных представлений о 
тех группах, к которым они относятся; 6) социальные стереотипы не представляют большой проблемы, когда не существует 
явной враждебности в отношениях групп, но в высшей степени трудно модифицировать их и управлять ими в условиях 
значительной напряженности и конфликта.
Исследование социальных стереотипов происходит в отечественной и зарубежной психологии и социологии. Так в 
Польше доминируют исторический и общетеоретический подходы (А. Шафф, А. Бондар, А. Барциковский, А. Колосков-
ская и др.). Большое внимание в работах ученых Германии и Франции уделяется стереотипизации как процессу формиро-
вания стереотипов. Речь идет о приверженности стереотипам, склонности пользования ими в определенных ситуациях. 
Недостатком этих исследований является ограничение внимания к проблемам стереотипов теоретическими вопросами, без 
установления связи между стереотипами и конкретным действием. В западноевропейской социальной психологии широко 
распространена точка зрения, согласно которой социальные стереотипы и ряд других феноменов группового и обществен-
ного сознания должны быть объединены в общую концептуальную схему общества. 
В отечественной психологии проблема социального стереотипа была наиболее изучена П.А. Сорокиным, он не вводил 
в обращение термин «стереотип», он описал процесс его функционирования в социокультурной группе. «Ряд процессов и 
форм поведения заранее зафиксирован в том или ином виде и выполняется большинством членов группы». [4] Сорокин П.А. 
указывал, что «в каждой группе имеется определенный порядок взаимоотношений. Этот официально групповой шаблон по-
ведения представляет как бы «костяк» группы, на котором дальше выводятся другие, более детальные узоры поведения».
В конце 50-х – начале 60-х годов в отечественной науке начинают появляться работы критического содержания, в кото-
рых рассматривались проблемы стереотипизации и стереотипов. В это же время, впервые в отечественной науке были пред-
приняты попытки дать определение понятию «социальный стереотип». В.А. Ядов под стереотипом понимал «чувственно 
окрашенные социальные образы». И.С. Кон дает такое определение: стереотип – это «предвзятое, т.е. не основанное на 
свежей непосредственной оценке каждого явления, а выведенное из стандартизированных суждений и ожиданий, мнение о 
свойствах людей и явлений».
В советской литературе исследование проблемы стереотипов связано с именами Шихирева П.Н., Шерковина Ю.Л., Гад-
жиева К.С., Кона И.С., Ядова В.А., Зака Л.А., Кондратенко Г.М и других. Эти авторы основывались на классовом подходе, 
изучая проблему стереотипов, наиболее часто они определяли социальный стереотип как «образ» или «набора качеств», как 
достаточно примитивного или эмоционально окрашенного представления о действительности, неадекватно отражающего 
объективные процессы. В настоящее время большинство российских и западных ученых более осторожно подходят к опре-
делению стереотипа, считая его в основном комплексным образованием и оценивая содержание его не только с негативной 
стороны. Выделяя, что социальный стереотип выполняет объективно необходимую функцию, позволяя быстро и достаточ-
но надежно категоризировать, упростить социальное окружение индивида.
Как отмечалось ранее, социальный стереотип изучался и рассматривался разными учеными и в разное время. Следова-
тельно, все исследователи отмечали разнообразные особенности социальных стереотипов, их свойства, функции и виды. 
Существуют различные виды стереотипов. 
В основном, различают автостереотипы, отражающие представления людей о самих себе, и гетеростереотипы, отра-
жающие представления о другой социальной группе. Стереотипы могут быть индивидуальными и социальными, которые 
выражают представления о целой группе людей. Для социальных стереотипов свойственна достаточно высокая стойкость. 
В исследованиях, изучающих стереотип как элемент когнитивного процесса, он рассматривается с точки зрения ис-
тинности его содержания; как результат формирования представлений и умозаключений (процесса стереотипизации); как 
понятие, как образ.
Однако по мере того, как рос объем знаний о стереотипе, категорическое утверждение о его исключительно ложном 
характере сменялось более осторожной оценкой. В настоящее время все большее признание находит выдвинутая в 1950 г. 
О. Клайнбергом гипотеза о “зерне истины” в стереотипе, согласно которой общий объем истинных знаний в стереотипе пре-
вышает объем ложных [5, 6]. Была высказана и получила частичное подтверждение гипотеза о том, что мнение человека о 
членах какой-либо социальной группы, вероятнее всего, будет точно, если эта группа играет строго определенную роль [7], 
а также гипотезы о том, что признаком истинности стереотипа может служить совпадение мнений членов одной группы с 
мнениями представителей другой группы о первой, о положительной корреляции униформности (единства мнений членов 
данной группы) и истинности, информированности и истинности гетеростереотипа.
Специфику стереотипа как особого класса понятий У.Вайнеки пытается выявить, анализируя процесс формирования 
представлений об объекте, в котором, по его мнению, необходимо различать представления об интенсиональных и экстен-
сиональных свойствах объекта. Интенсиональные свойства, согласно Вайнэки, суть свойства объекта, выделяемые субъек-
том, как имеющие для него специфическое, личное значение, которое может отличаться от значений, придаваемых объекту 
другими людьми. Экстенсиональные же свойства имеют всеобщее значение, и относительно них “между всеми нормаль-



















что соотносится главным образом не с соответствующим объектом, а со знаниями других людей о нем. Стереотип - знание 
стандартное, в чем, видимо, его главная отличительная особенность. При этом неважно, истинно данное знание или ложно, 
поскольку главное в стереотипе - не сама истинность, а убежденность в ней, причем отличительной особенностью убежден-
ности, сопутствующей стереотипу, является ее устойчивость, прочность.
Как выяснилось, фиксированность стереотипа связана с поляризацией знания: чем прочнее оценка, тем она категорич-
нее, четче, и наоборот. Здесь вновь подтверждается закономерность, убедительно и неоднократно доказанная в исследова-
ниях установки: степень фиксации установки связана с силой проявления эффекта ассимиляции и контраста.
Р. Картер утверждает, что “фиксированность и поляризация зависят от когнитивного стиля индивида” [8]. Иными слова-
ми, появление стереотипа объясняется индивидуальными психологическими особенностями.
Основной аспект феномена стереотипа - социально-психологический. Он был выделен еще Липпманом, который гово-
рил, что “помимо экономии усилий есть и другая причина того, почему мы так часто придерживаемся наших стереотипов, 
когда могли бы использовать более непредвзятые способы видения. Системы стереотипов могут быть ядром наших личных 
традиций, защитой нашего положения в обществе... Стереотипы в высшей степени заряжены теми чувствами, с которыми 
они связаны... Начав спор, вы не можете остановиться” [1].
Объекты, представляющие ценность для группы, - вот что защищают стереотипы. Объяснение специфики действия 
стереотипа не врожденными свойствами психологии мышления и восприятия, а функцией защиты социальных ценностей, 
функцией ориентира при определении отношения личности к объекту или явлению, составляют одну из сильных сторон в 
рассуждениях Липпмана. Этой же защитной функцией объясняется и еще одна отличительная особенность стереотипа - его 
эмоциональная насыщенность. Чем тверже оценка, тем, как правило, большую эмоцию вызывает любая попытка подвер-
гнуть ее сомнению, и, наоборот, чем интенсивнее эмоция, тем категоричнее выражающее ее мнение.
Природа эмоционального наполнения стереотипа пока что почти не изучена, однако в настоящее время можно выде-
лить две основные точки зрения. В одном случае эмоциональная энергетика стереотипа рассматривается как проявление 
личностных процессов и соответственно устойчивость стереотипа объясняется их константностью. В другом случае, наобо-
рот, эмоциональный заряд стереотипа объясняется фактом его прочной фиксации в структуре личности и соответственно 
ставится в зависимость от глубины и степени устойчивости самого стереотипа. Согласно первой точке зрения, индивид 
держится за стереотип потому, что он выражает и защищает его личные интересы, согласно второй - потому, что стереотип 
выражает и защищает интересы социальной общности.
Рассмотрим первую точку зрения, наиболее четко выраженную Г. Олпортом [9]. Она интересна тем, что представляет 
характерный вариант подхода к стереотипу как когнитивному элементу установки. Конструкция Г. Олпорта такова. Пред-
рассудок включает два обязательных компонента: отношение (установку) симпатии или антипатии, причем не просто, как 
“конкретное отношение к конкретной группе”, а как “выражение всего способа мышления о мире, в котором он живет>, и 
<связанное с ним чрезмерно общее и потому ошибочное убеждение” [9]. Отношение между компонентами предрассудка со-
стоит в том, что система убеждений обычно приспосабливается к системе установок, представляет их в сознании субъекта, 
рационализирует. Что касается стереотипа, то он есть “преувеличенное убеждение, связанное с категорией. Его функция 
состоит в том, чтобы оправдывать (рационализировать наше поведение в связи с этой категорией”) [9]. В своей книге «При-
рода предрассудка» он анализирует еще две основные причины: человек может испытывать предубежденность к другому, 
угрожающему его интересам; он может также внешне демонстрировать предрассудок как выражение согласия с нормами 
группы, иными словами, лишь формально быть предубежденным.
По мнению Ла Виолетт и Силверт: “Выбор, детализация и наполнение стереотипа в процессе его формирования и струк-
турирования может объясняться не только его личностными потребностями или психологическими механизмами, но, кроме 
этого, также процессом сохранения своей идентификации с группой и своего в ней статуса” [10].
Осознание этого мы находим и в следующих словах МакДэвида и Хэрэри: “Когда индивиды принадлежат к высокоор-
ганизованным группам или обществам, они чаще всего бывают ограничены в своих связях с членами других обществ или 
групп, и таким образом их межличностные отношения основываются скорее на предрассудках, нежели на точной и надеж-
ной информации и непосредственном опыте” [11].
По существу нет ни одного серьезного исследования стереотипов не только представителей классов (предпринимателя, 
рабочего и т. п.), но даже профессий, что констатируется и самими американскими исследователями [12]. Этот факт лишний 
раз свидетельствует о действии идеологических запретов на определенные темы.
При анализе стереотипов необходимо учитывать как отрицательные, так и положительные психологические послед-
ствия стереотипизации. С одной стороны, выводимая из стереотипа схема суждения о другом человеке нередко действует 
как предубеждение. Возникая в условиях дефицита информации, социальный стереотип часто оказывается ложным и игра-
ет консервативную роль, формируя ошибочные представления людей о происходящем, деформируя процесс интерпретации 
происходящего и характер межличностного взаимодействия. 
Целью нашего исследования является выявление социальных стереотипов сотрудников ОВД к несовершеннолетним 
правонарушителям. Насколько изменяется социальный стереотип со стажем профессиональной деятельности и в зависимо-
сти от направлений работы сотрудника ОВД (подразделение) к различным категориям несовершеннолетних правонаруши-
телей, в зависимости от тяжести и корыстности совершенного правонарушения.
К сожалению, объём статьи не позволяет показать эмпирические результаты исследования, поэтому в этой статье рас-
смотрена теоретическая часть. Практическая часть будет показана в следующей статье и опубликована на следующей кон-
ференции.
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ТЕОРИИ СООТВЕТСТВИЯ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕОРИИ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Коноплицкий И.Н., ведущий специалист
Международная научно-исследовательская академия психологии, социологии и права,
Общественная организация помощи молодёжи в продвижении научных исследований, Украина
Участник конференции,
Национального первенства по научной аналитике,
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике
В статье рассмотрены основные фундаментальные теории соответствия. На основе этих теорий была создана 
методика Семантического дифференциала Ч.Осгудом. Модифицированная методика была использована нами для даль-
нейших исследований социальных установок.
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Мы останавливаемся отдельно на рассмотрении когнитивного направления в изучении социальной установки.
Многие авторы отмечают, что теории когнитивного соответствия является ядром когнитивной ориентации, центральной 
идеей которой принято представление о том, что когнитивная структура человека не может быть несбалансированной. Среди 
великих теорий когнитивного соответствия наиболее известны: теория структурного баланса Ф. Хайдера, теория коммуникатив-
ных актов Т. Ньюкомба, теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера, теория конгруэнтности Ч. Осгуда. [1]
Следующей важной схеме для изучения установок и убеждения есть когнитивная согласованность или как ее называют 
теория когнитивного (структурного) баланса. В теории рассматривается когнитивная сбалансированность человека при 
восприятии другого человека и построении отношений к этому человеку и к общему для них объекту. Основная идея при-
надлежит Ф. Хайдеру, который делает акцент на проблему восприятия, рассматривает согласованность отношения. Не-
сбалансированные системы создают давление, направленное на изменение установки, причем давление сохраняется до тех 
пор, пока системы не станут сбалансированными. [1; 93-99]
Т. Ньюкомб пытался экстраполировать ее на область межличностной коммуникации. Ньюкомб показал как развитие 
межличностной коммуникации способствует изменению аттитюдов участников взаимодействия. [2]
Д. Картрайт и Г. Харари включили в модель Хайдера любое число человек, сформулировали определённое распределение 
положительных и отрицательных отношений в системе межличностных отношений. [3]
Теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера, который формулирует основные положения теории, в трех основных 
пунктах: 1) между когнитивными элементами (знание, мнение, убеждение) может возникать диссонанс, 2) существование 
диссонанса вызывает стремление уменьшить его или помешать его росту; 3) проявление этого стремления включает: или 
изменение поведения, или изменение знаний, или осторожное отношение к новой информации. [4] Фестингер предлагает 
четыре источника возможного возникновения диссонанса: 1) с логической непоследовательности, 2) из  несоответствия 
когнитивных элементов культурным образцам, 3) из несоответствия этого когнитивного элемента какой-то более широкой 
системе представлений, 4) от несоответствия прошлому опыту. [1; 113-115] Диссонанс определяется как аверсивно-
мотивационное состояние, возникающее когда установки и поведение, противоречащие друг другу имеют для человека 
особое значение и выбор несовместтим с нашим убеждением. [6; 217-218] Фестингером и Карлсмитом выделены факторы 
диссонанса: угроза, выбор, преданность, предсказуемые последствия, ответственность за последствия, усилия. [7; 220-221]
Р. Абельсон и М. Розенберг предложили для обозначения подобных ситуаций несоответствия особый термин 
«психологика», которая призвана обозначить особый характер импликаций, возникающих между когнициями. Учёные обоб-
щили все элементы и отношения, которые фиксируются в различных теориях соответствия в структурную матрицу. [5]
 Д. Бем с необихеверистичнои позиции объясняет проявления когнитивного диссонанса «теорией самовосприятия». 
Теория рассказывает о том, что мы уверены в своих установках, наблюдая за своим поведением выводим их и оцениваем 
чужие установки, пытаясь добиться согласованности убеждений и чувств. [8; 154-159] 
Ч. Осгуд предполагал, что диссонанс в системе установок индивида возникает и зависит прежде всего от интенсивности 
отношений слушателя к объекту и коммуникатору. Осгудом и его коллегами для изучения этого явления была предложена 
методика, которую они обозначили как «методика семантического дифференциала». Он пытается предсказать изменение 
аттитюдов под влиянием стремления установить соответствие внутри ее когнитивной структуры. При неконгруэнтности 
выход состоит в том, что происходит одновременное изменение отношений к коммуникатору и к объекту. В теории Осгуда 
возможен прогноз изменения дисбаланса, который зависит не только от знака, но и от интенсивности, а также не только через 
изменение знака, но и через интенсивность отношения ко всем членам триады. [1] Методика семантического дифференциала 
предоставляет исследователю возможность непосредственного измерения социальных установок личности, по ряду причин 
часто имеет первостепенное значение.
Данная статья имеет целью рассмотреть известные теории когнитивного соответствия. Хотя теории подвергаются 
широкой критике за несовершенство, но тем не менее исследования и совершенствование ее продолжается и теперь. 
Семантический дифференциал Ч. Осгуда, по нашему мнению, можно использовать с целью определения социально-психо-
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
Долгова В.И., д-р психол. наук, проф., декан
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Россия
Участник конференции
В статье показано, что позитивные детско-родительские отношения являются социальной ценностью. Актуаль-
ность темы связана с увеличением эмоционального напряжения в семье, что непременно сказывается на супружеских и 
детско-родительских отношениях. Дисгармоничные отношения являются причиной плохого настроения, самочувствия, 
нарушения психического и физического здоровья родителей и детей. Для ребенка семья является средой, в которой склады-
ваются условия его физического, психического, эмоционального и интеллектуального развития. В результате нарушения 
психологической безопасности в семье у детей и подростков наблюдаются признаки психоэмоционального напряжения, 
стресса и в дальнейшем возможны психосоматические расстройства. В некоторых случаях, нарушения внутрисемейных 
отношений ведут к формированию социально опасного поведения ребенка. Поэтому главным условием гармоничного раз-
вития личности ребенка является обеспечение психологической безопасности в семье. Отсюда и цель этой работы - про-
вести анализ современных подходов к изучению психологии семьи, проблем ее психологической безопасности и связанных с 
ними задачами по оказанию профессиональной помощи.
Ключевые слова: семья, детско-родительские отношения, психологическая безопасность детей в семье, 
психоэмоциональное напряжение, стресс, психосоматические расстройства, социально опасное поведение ребенка. 
The article shows that positive child-parent relations are a social value. The relevance of the topic is associated with an increase 
in emotional tension in the family, which certainly affects the marital and child-parent relationship. Disharmonious relationships 
are the cause of poor mood, health, mental and physical disability of parents and children. For a child, the family is the environment 
in which the conditions of his physical, mental, emotional and intellectual development take shape. As a result of violations 
of psychological safety in the family, children and adolescents have signs of psychoemotional stress, stress and, in the future, 
psychosomatic disorders are possible. In some cases, violations of family relationships lead to the formation of socially dangerous 
behavior of the child. Therefore, the main condition for the harmonious development of the child’s personality is the provision of 
psychological safety in the family. Hence the purpose of this work is to analyze modern approaches to studying the psychology of the 
family, the problems of its psychological safety and the tasks related to them in providing professional assistance.
Keywords: family, child-parent relations, psychological safety of children in the family, psychoemotional stress, stress, 
psychosomatic disorders, socially dangerous behavior of the child.
Семья, по мнению ученых, является широко представленным в обществе социальным институтом, который обязан 
строить свою локальную систему безопасности. Функция безопасности заключается в охране биологического и социального 
бытия членов семьи, защите от физических и психологических опасностей, исходящих от окружающего мира. В семье 
выражается заинтересованность людей в долговременном выж ивании, стабильности и уверенности в будущем. Любой 
человек в минуту опасности предпочитает быть с близкими. Поведение в чрезвычайных обстоятельствах подтверждает 
готовность людей к самопожертвованию ради близких [7, 8, 11, 20, 21, 22, 26].
Семья в юридическом смысле – это союз людей, соединенных по особым юридическим правилам, которые 
характеризуются определенными правами и обязанностями. Для регулирования отношений в семейной системе государство 
издает законы, образующие семейное право [15, 16].
Семейный кодекс устанавливает права и обязанности супругов, а также права и обязанности детей и родителей. Однако, 
внутри семьи часто устанавливаются и свои законы, которые не всегда соответствуют нормам семейного кодекса – основного 
кодифицированного нормативного правового акта, регулирующего семейные отношения. Семья может выполнять свою 
социальную функцию только при совместном проживании супругов. Все чаще молодые супруги хотят жить отдельно от 
родителей, что влечет за собой и положительные, и отрицательные моменты. Молодая семья приобретает самостоятельность 
и ответственность, что приводит к более быстрой адаптации супругов друг к другу. Если один из супругов хочет жить 
с родителями, это может свидетельствовать о его неспособности жить самостоятельно и нести ответственность за свои 
решения. И тогда, второй половине придется жить по правилам родительской семьи супруга или супруги. Не каждая 
молодая семья может формировать дружеские отношения с родителями. С другой стороны, положительный опыт старшего 
поколения, построенный на доверии и взаимоуважении, помогает молодой паре строить отношения на тех же принципах. 
Еще одним важным аспектом является и то, что дети в такой семье имеют возможность получать эмоциональное тепло от 
бабушек и дедушек [34].
В каждой семье есть коалиции. В функциональных семьях – это родительская коалиция (сильная, крепкая и безопасная), 
и детская коалиция. При такой коалиции существует четкая иерархия власти. Если происходит укрепление коалиции, 
например, мама-сын, мама-бабушка и т.д., семейная система становится дисфункциональной. В семье иногда наблюдается 
реверсия иерархии, например, родители вследствие алкоголизма или тяжелой болезни становятся опекаемыми своими деть-
ми. Для психики ребенка такие отношения являются крайне разрушительными.
Жизненный цикл семьи – это определенная последовательность стадий, которые проходит любая семья. Характер 
изменений может определяться личностными особенностями и возрастом супругов и детей, а также культурой, в которой 
они живут. Переход от одной стадии к другой сопровождается семейными кризисами. Кризис может быть деструктивным 
и конструктивным. Деструктивный кризис приводит к нарушению устоев семьи, разочарованию в браке, а конструктивный 
сопровождается переходом семьи на новый уровень развития [1, 4].
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С точки зрения ученых, семью лучше рассматривать как систему. Системный подход рассматривает семью как живой 
организм. Система – это некое образование, состоящее из множества взаимосвязанных элементов, которые, как единое 
целое взаимодействуют с внешней средой и реализуют общие функции. Поэтому, согласно системному подходу, в процессе 
формирования эмоциональной устойчивости личности необходимо взаимодействовать со всей семьей, а не с отдельными ее 
элементами [2, 3]. В системном подходе следственно-причинная логика существовать не может, она заменяется на круговую, 
в которой главный вопрос – «зачем?».
В. Сатир для изучения семьи использует такие понятия, как энергетика семьи, границы семьи, функциональные 
характеристики семьи [28]. С. Минухин для описания семьи использует некоторые схожие параметры (структура семьи, 
подсистема семьи, границы) [25].
Главным понятием концепции М. Боуэна является эмоциональная система. Под ней понимается сложный чувственно-
поведенческий комплекс, свойственный практически всему живому миру. Для характеристики уровня функционирования 
человека в семье используется понятие дифференциация «Я». Это понятие определяет связь эмоций с интеллектом. Если в 
действиях человека преобладают эмоции, то это негативно складывается на жизнедеятельности семьи. Если же преобладает 
интеллект, отмечает М. Боуэн, то поведение более разумно в сложных эмоционально-напряженных ситуациях, следователь-
но, человек в семейных отношениях более успешен [30, 31].
В основе функционирования семьи как минимум два известных закона: 
1. Закон гомеостаза. С позиции закона гомеостаза, каждая система стремится сохранить свое постоянство, каким бы 
оно не было, то есть оставить без изменений. Устойчивость понимается в стремлении к сохранности семьи, стабильном ее 
существовании, без потрясений и изменений.
2. Закон развития. Каждая система должна развиваться и пройти свой жизненный цикл – определенная последователь-
ность стадий.
Сознательное стремление супругов взаимодействовать в режиме постоянного развития, опираясь в этом развитии на 
общие семейные ценности, позволяет обеспечить устойчивость семейной системы. 
Период беременности будущей мамы вносит существенные коррективы в жизнь молодой семьи. Кризис первой 
беременности может сопровождаться негативным эмоциональным состоянием женщины. Беременная женщина становится 
очень чувствительной и ранимой [18]. Данный факт необходимо учитывать мужу. Мужчина также очень беспокоится за 
то, насколько у него получится стать отцом и обеспечить семью. Именно с этим может появиться и раздражительность. В 
некоторых случаях, мужчины во время беременности супруги набирают вес. В психологии этот феномен называется син-
дромом переживания. Могут возникнуть и другие признаки у мужчин, например, рвота или тошнота утром. У мужчин часто 
появляются нежные чувства к своему малышу до его рождения.
Рождение ребенка – это и радостное, и стрессовое событие, которое может не только сблизить, но и разобщить супругов. 
Незапланированная беременность часто сопровождается нескрываемыми отрицательными эмоциями и ставит под угрозу 
отношения мужчины и женщины. 
По мнению Э. Берна ситуация зачатия человека может сильно повлиять на его судьбу. Данную ситуацию он предлагал 
называть зачаточной установкой и рекомендовал анализировать обстоятельства зачатия. Отношение родителей к процессу 
зачатия отражается и на их отношении к ребенку. Если зачатие произошло по ошибке, то отношение к нему, а возможно, и 
к ребенку будет соответствующим [12].
На основании своих исследований Э. Берн считал, что существуют «родовые сценарии», которые формируются к пяти 
годам. По его мнению, человек начинает жить, как «неудачник» или «победитель», растет «гордостью семьи» или «не 
оправдывающим надежды». Полноценной и гармоничной личность будет только в том случае, если ребенок чувствует 
себя любимым и защищенным. Нормальная первая базовая пренатальная матрица – человек любим, и умеет расслабиться, 
отдохнуть, радоваться жизни и принимать любовь.
Испытаний на пути реализации этой матрицы неисчислимое множество. Здесь и послеродовая материнская депрессия, 
которая происходит во время родов и после родов. В отдельных случаях молодые папы также переживают депрессию. 
Банальная усталость, неготовность к серьезным переменам в жизни, повышенная требовательность супруги, а также 
недостаток материальных средств может неблагоприятно отразиться на психике мужчине [9]. На сегодняшний день от по-
слеродовой депрессии страдают 15% мам и 3% пап. Поэтому, будущие родители должны тщательно готовиться к рождению 
малыша и в психологическом аспекте. Необходимо следить за своим душевным равновесием, чтобы своевременно заметить 
симптомы депрессии и начать бороться с ней.
Следующим испытанием является сложившаяся специфика отношений между детьми и родителями – это родительские 
позиции или установки. Под родительской установкой понимается совокупность эмоциональных отношений родителей к 
своим детям, его восприятие и родительские паттерны поведения («принятие и любовь», «явное отвержение», «излишняя 
требовательность» и «чрезмерная опека»). При этом прослеживается соответствующая зависимость между отношением 
родителей к ребенку и поведением детей.
Считается, что удовлетворение необходимых жизненных потребностей детей зависит именно от стиля родительского 
поведения, которое может являться «как здоровым, так и вредоносным» [17]. От родительского поведения зависит развитие 
личности ребенка. 
Сегодня часто называют три стиля воспитания в семье: авторитарный, попустительский и демократический. 
Каждый стиль представляет собой систему взаимодействия таких элементов как коммуникативность, контроль, зрелость 
требований и образовательный эффект. Э. Маккоби и Д. Мартин добавили четвертый стиль воспитания – индифферентный 
(пренебрегающий). Характеристика этих стилей уже заложена в самом названии каждого, поэтому перейдем сразу к 
обсуждению влияния типа акцентуации характера и вида неправильного воспитания с позиции стилей семейного воспитания 
[цит. по 23]. 
Так, гиперпротекция не благоприятна при акцентуациях по неустойчивому, гипертимному и конформному типам. Такие 
подростки часто оказываются в асоциальных компаниях и начинают вести аморальный образ жизни. Доминирующая 
гиперпротекция отличается чрезмерной опекой и характеризуется подавлением чувства ответственности у подростка. У 
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гипертимных подростков этот тип воспитания ведет к резкому усилению реакции эмансипации. В результате подростки 
начинают не обращать на родительские запреты и устремляются в уличную компанию. Потворствующая гиперпротекция 
создает для ребенка кризисную ситуацию: с одной стороны, желание быть на виду, иметь престижное положение, а с другой 
– полное неумение принимать решения, постоять за себя и за свои интересы.
Эмоциональное отвержение. Реакции при эмоциональном отвержении ребенка: истериодная акцентуация – реакции 
оппозиции; шизоидная акцентуация – уход в себя; сензитивная, лабильная, астено-невротическая.
Наиболее значимым взрослым для маленького ребенка является мать. Именно материнская любовь дает малышу чувство 
безопасности, способствует развитию образа себя и социализации. Отсутствие матери или замещающего ее лица в жизни 
ребенка уменьшает шансы последнего на нормальное развитие без нарушений.
Опасность материнской депривации состоит в том, что от нее страдает не одно поколение. Имеется зависимость между 
детскими впечатлениями человека и его способностью строить отношения с людьми и воспитывать своих детей
Особенности поведения ребенка, пережившего психологическое насилие: постоянно подавленное состояние; нарушение 
сна; беспокойство и тревожность; склонность к агрессивности; склонность к уединению; замкнутость, неумение общаться; 
плохая успеваемость. Следствием такого насилия является хроническая усталость ребенка и апатичность. Такие дети часто 
имеют отклонения в поведении и склонность к вандализму.
Если ребенок растет в неблагоприятных для него психологических условиях, то он сильно отстает в росте от своих 
сверстников и имеет задержку психологического развития. У них ухудшается память, внимание становится рассеянным, 
обедняется речь, иногда отмечается заикание. По мнению психологов, дети значительно хуже успевают в школе, труднее 
протекают процессы школьной адаптации.
Практически все подростки, пострадавшие от домашнего насилия и пренебрежительного отношения имеют личностные, 
эмоциональные и поведенческие особенности, отрицательно влияющие на их жизнь. У большинства детей и подростков 
отмечаются страхи, высокий уровень тревожности, депрессии, ночные кошмары, физическое недомогание и т.д. [10].
К отдаленным последствиям насилия относится склонность к развитию различного рода зависимостей, аддиктивного, 
девиантного и асоциального поведения. Подростки, подвергшиеся насилию, сами испытывают гнев, который чаще всего 
изливают на более слабых детей или животных.
Самым тяжелым последствием насилия, по мнению специалистов, является компульсивное повторное переживание 
травматических событий – поведенческий паттерн, который заключается в том, что неосознанно индивид стремится к 
участию в ситуациях, которые сходны с начальным травматическим событием в целом или каким-то его аспектам. Например, 
девочки, перенесшие ситуацию соблазнения, повзрослев, занимаются проституцией. Человек может выступать как в роли 
жертвы, так и агрессора. 
В литературе описывается феномен «ревиктимизации», травмированные индивиды вновь и вновь попадают в ситуации, 
где они оказываются жертвами.
У физического и сексуального насилия есть схожие последствия, что необходимо учитывать в психотерапевтической 
работе.
В. Франкл считает, что саморазрушающее поведение – это результат экзистенциальных проблем личности и нарушений 
ее духовного развития. Агрессия и наркомания являются следствием возникновения экзистенциального вакуума. 
Экзистенциальный вакуум – это чувство внутренней пустоты, когда жизнь человека лишена смысла. Если человек не имеет 
высоких жизненных целей, то смысл может быть найден в наркотиках. Следствием утраты жизненных смыслов выступает 
депрессия, которая нередко приводит к суициду. Особенно это состояние является опасным для подростков, поскольку сам 
подростковый возраст является фактором суицидального риска [32]. К. Роджерс объясняет саморазрушающее поведение, как 
результат внутреннего конфликта между потребностью в самореализации и зависимостью от внешних оценок. По его мнению, 
внутренний конфликт возникает из-за искаженных представлений личности о себе. Личность ребенка не воспринимается, 
как ценность сама по себе и поэтому у них заблокирован процесс самоактуализации. Под самоактуализацией, К. Роджерс 
понимал процесс реализации человеком своего потенциала с целью стать полноценно функционирующей личностью [27]. 
По мнению А. Маслоу, самоактуализация – это умение человека стать тем, кем он способен стать, т.е. обязан выполнить 
свою миссию. При этом, А. Маслоу подчеркивал, что она не может возникнуть и быть реализованной, если не реализованы 
потребности более низшего порядка [24].
Для диагностики и коррекции детско-родительских отношений в семье можно использовать рекомендации многих 
авторов [5, 6, 13, 19, 29, 33], в их числе некоторые проективные методики: тест «Два домика» (Т.Д. Марцинковская), 
модификация теста «Лесенка (Т.Д. Марцинковская), тест «Рисунок семьи» (Т.Д. Марцинковская), методика диагностики 
эмоциональных отношений в семье (Е. Бине) и т.д. С помощью теста «Два домика» можно выявить особенности 
взаимоотношений в семье, симпатии к членам семьи. Модификация теста «Лесенка» предназначена для выявления 
самооценки ребенка и его субъективного переживания, отношение к нему со стороны членов семьи (родителей). Методика 
«Рисунок семьи» предназначена для выявления представлений ребенка о внутрисемейных отношениях. Методика 
«Диагностика эмоциональных отношений в семье» позволяет оценить чувства, которые ребенок испытывает к членам своей 
семьи и как он воспринимает их отношение к себе, а также выявляет типы психологических защит, используемых ребенком. 
Ребенку могут быть предложены и другие проективные методики.
Таким образом, проведенный анализ показал, что на безопасность человека оказывают влияние многие факторы 
микросреды: семья и особенности взаимоотношений в семье и воспитания, референтная группа, реальная формальная 
группа (профессиональная, учебная), а также социальное окружение (соседи, незнакомые люди на улице и т.д.). Именно 
семья является связующим звеном между этими факторами, поскольку уровень адаптации человека в обществе определяется 
личностными качествами, которые чаще всего формируются в семье. Семья является широко представленным в обществе 
социальным институтом, который обязан строить свою локальную систему безопасности детско-родительских отношений.
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РАЗВИТИЕ СВОЙСТВ МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
Долгова В.И., д-р психол. наук, проф., декан
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Россия
Участник конференции
Статья оформлена по результатам исследования процессов формирования свойств мышления старших дошкольников 
с нарушениями зрения средствами игровой деятельности. Представлена программа, предназначенная для индивидуальной 
работы педагога-психолога со старшими дошкольниками. Задачи программы: выявление уровня сформированности 
свойств мышления детей с нарушениями зрения средствами игровой деятельности, обучение детей дифференциации 
одинаковых и разных признаков в похожих изображениях, развитие более высоких уровней обобщения в ходе тренировок 
процессов анализа, сравнения и синтеза. Критерием эффективности реализации программы является стойкое повышение 
уровней развития свойств мышления, соответствующих возрастной норме развития старших дошкольников. На основании 
анализа результатов исследования составлены рекомендации по развитию свойств мышления старших дошкольников 
с нарушениями зрения для педагогов и родителей, а также составлена технологическая карта использования этих 
рекомендаций на практике.
Ключевые слова: свойства мышления, старшие дошкольники, нарушение зрения, игровая деятельность, программа, 
индивидуальная работа, анализ, синтез, сравнение, обобщение, умозаключение. 
The article is based on the results of a study of the processes of forming the thinking properties of older preschool children 
with visual impairments by means of game activity. A program designed for the individual work of a psychologist with senior 
preschoolers is presented. The objectives of the program: to identify the level of the formation of the thinking properties of children 
with visual impairments by means of playing activity, to teach children the differentiation of the same and different characteristics 
in similar images, the development of higher levels of generalization during the training of analysis, comparison and synthesis. 
The criterion for the effectiveness of the implementation of the program is a steady increase in the levels of development of thinking 
properties corresponding to the age norm of development of older preschool children. Based on the analysis of the research results, 
recommendations for developing the thinking skills of older preschool children with visual impairments for teachers and parents 
have been compiled, and a technological map has been compiled for using these recommendations in practice.
Keywords: thinking properties, senior preschoolers, visual impairment, game activity, program, individual work, analysis, 
synthesis, comparison, generalization, inference.
Высшим познавательным процессом, активной формой творческого отображения и метаморфоз человеком окружающей 
действительности, совокупностью порождения нового знания является мышление. Оно создает такой результат на данный 
момент времени, которого не существует ни у субъекта, ни в реальном мире. Поток идей, раскрывающий сущность 
предметов и явлений – мышление, итогом которого является не просто образ (эталон), а собственно мысль, идея, задумка. 
Неординарным результатом мышления выступает обобщение отражения классов объектов в наиболее общих для них и 
значимых особенностях и признаках  [3].
В период дошкольного возраста ребенок преодолевает колоссальный путь развития – от разграничения себя и взрослого – 
«я сам», до момента открытия собственной внутренней жизни и самосознания. В это время формируются мотивы, которые 
побуждают личность удовлетворять потребности в определенных формах поведения, деятельности, в общении [2].
Специфику развития дошкольников с патологией или нарушениями зрения создаёт трудность в формировании образа 
окружающей действительности, характеризующуюся вербализмом знаний, фрагментарностью, нечёткостью и отсутствием 
целостности [11]. Механизмом овладения коммуникацией детей с патологией зрения является зрение и речь, представляющие 
собой тесную взаимосвязь, являющуюся базой перехода всех образов в зрительные схемы. Невербальные средства общения 
доступны дошкольникам с патологией зрения на значительно меньшем уровне. Выразительных движений, жестов, мимики 
дети почти не применяют при общении со сверстниками и взрослыми. Вербализм мышления характерен при нарушениях 
зрения, когда происходит обнаружение разрывов между образным мышлением и чувственным опытом. Вследствие малого 
количества способов к анализу, а также к образам мышления и памяти. Сомневаясь, верно ли принятое решение, дети 
разрешают свои сомнения при помощи речевых форм – уточнений, утверждений, вопросов, таким образом, важнейшее 
средство общения для них – речь. Для дошкольников обучение и воспитание интенсивно развивают все познавательные 
психические процессы и, особенно, сенсорное развитие.
Информационно-познавательным процессом зрительного восприятия называют процесс по соотнесению предъявленных 
объектов с зафиксированными в памяти образами, эталонами этих объектов или предметов. Информационно-познавательная 
роль зрения состоит в формировании знаний, навыков и умений использовать зрительную информацию при ориентации на 
практике в окружающей среде и осуществления различных видов деятельности.
Умение избирательно, осознанно, целенаправленно использовать зрительную информацию, проявляющуюся в 
целесообразных социально-значимых и мотивационно-потребностных ориентациях и общении в окружающей реальности, 
связано с организационно–регулирующей ролью зрения [1]. Коммуникативно-воспитывающий смысл зрения позволяет 
детям обосновывать мотивационно свои поступки и действовать адекватно [4].
Актуальность проблемы развития свойств мышления в игре связана с обогащением восприятия детей с ОВЗ, с созданием 
глубокой и разносторонней среды, точной и богатой разнообразными оттенками жизни, такой многогранной, какой она и яв-
ляется в действительности. Разумное и сознательное поведение в разнообразных ситуациях социальной среды дает именно 
игра [5].
Многомерность и феноменальность развития мышления в игре подчеркивается существованием многообразных теорий 
игры, весомых мнений исследователей и ученых о сущности игры и ее значении в образовании воспитании, развитии 


















проявлений в воспитании и труде, в творчество, при этом оставаясь отдыхом [6]. Игра обучает детей осознавать и выражать 
свои чувства, создавать проблемные ситуаций и, предоставляя творческую инициативу ребенку, обретать детям чувство 
уверенности, а также успешно проходить адаптацию и в дальнейшем сформировать основу адекватного поведения [7]. 
Существует многообразие видов познавательной игры: игры-обзоры, дискуссии, игры-споры, пресс-игры, игры-путеше-
ствия, игры-конкурсы и другие подобные игры. Все эти игры доступны детям с нарушением зрения. Но у них в условиях 
практического развёртывания сюжета и ролевых отношений происходит искажение и неверное его понимание. Из-за общей 
неуверенности, слабого владения навыками эмоционально–насыщенной и активной коммуникативной деятельности, идет 
рассогласование коллективной игры [9]. Помимо этого, детям с нарушением зрения приходится постоянно испытывать 
повышенные потребности в контроле, одобрении, помощи взрослого.
Сказанное определило цель представляемого в статье исследования - теоретически обосновать и экспериментально 
проверить программу формирования свойств мышления старших дошкольников с нарушениями зрения средствами 
игровой деятельности. Исследование проведено под нашим руководством К.С. Жилкиной (магистрантом по направлению 
44.04.02 Психолого-педагогическое образование; направленность программы магистратуры «Психология управления 
образовательной средой») на базе Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 138 
компенсирующего вида второй категории для детей с нарушениями зрения г. Челябинска в 2016–2017 г. 
В процессе исследования проведено теоретическое обоснование включения детей с нарушениями зрительной функции в 
игровую деятельность, многофункциональную и разнообразную для развития и коррекции недостатков свойств мышления 
и речевых функций.
Составлена модель развития свойств мышления старших дошкольников с нарушениями зрения средствами игровой 
деятельности, которая включает четыре блока (аналитический, диагностический, развивающий, аналитический). Модель 
представляет собой некоторую четкую фиксированную связь элементов этих блоков, определенную структуру, отражающую 
внутренние, существенные отношения реальности, и это становится ее главным признаком. В качестве методов работе 
использованы дискуссии, обсуждения, психологические игры, визуализация.
Теоретический блок. Цель: провести анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования. Цель 
достигается при помощи синтеза психолого-педагогических литературных источников в рамках заданной проблематики,
Диагностический блок. Цель: диагностировать уровень развития свойств мышления старших дошкольников с 
нарушениями зрения средствами игровой деятельности. Цель достигается в процессе подбора методик, определяющих 
уровень развития мышления старших дошкольников с нарушениями зрения. Использованы диагностические занятия 
А. Зака из книги «Путешествие в Сообразилию», направленные на определение уровня развития способности выделять 
сходное и различное в условиях поиска одинаковых и отличающихся элементов в похожих изображениях. 
Развивающий блок. Цель блока – развить свойства мышления старших дошкольников с нарушениями зрения средствами 
игровой деятельности. Эта цель достигается непосредственно проведением программы формирования свойств мышления 
старших дошкольников с нарушениями зрения средствами игровой деятельности, тренировкой мыслительных операций 
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, умозаключения.
Эффективность психолого-педагогического развивающего процесса в значительной степени зависит от умения 
психолога составлять развивающую программу. При составлении такой программы необходимо четко сформулировать 
основные цели работы; определить круг задач конкретизирующих основную цель; подобрать содержания развивающих 
занятий с учетом индивидуально–психологических особенностей ребенка; освоить формы работы (групповую, семейную, 
индивидуальную); выбрать соответствующие методы и техники с учетом возрастных особенностей детей; спроектировать 
формы участия преподавателей в коррекционном процессе; разработать методы анализа динамики развивающего процесса; 
подготовить помещение, необходимое оборудование, материал для упражнений [8].
Аналитический блок. Цель: провести анализ уровня мышления старших дошкольников с нарушениями зрения после 
проведения развивающих игровых занятий. Для достижения цели проведено повторное диагностирование; с помощью 
Т-критерия Вилкоксона доказана значимость этих результатов.
С целью психолого-педагогической коррекции процесса формирования свойств мышления старших дошкольников с 
нарушениями зрения средствами игровой деятельности была разработана программа, предназначенная для индивидуальной 
работы педагога-психолога со старшими дошкольниками [10]. Эта программа решает такие задачи, как выявление уровня 
сформированности свойств мышления старших дошкольников с нарушениями зрения средствами игровой деятельности, 
обучение ребенка выделять одинаковые и разные признаки (элементы) в похожих изображениях, развитие у ребенка 
наиболее высоких уровней обобщения в процессе тренировки анализа, сравнения и синтеза. Критерием эффективности 
реализации программы является стойкое повышение показателей развития свойств мышления с низких уровней к более 
высоким, соответствующим возрастной норме развития старших дошкольников.
На основании анализа результатов исследования составлены рекомендации по развитию свойств мышления старших 
дошкольников с нарушениями зрения для педагогов и родителей, а также составлена технологическая карта использования 
этих рекомендаций на практике. Назовем в заключение некоторые психолого-педагогические рекомендации педагогам и 
родителям по развитию свойств мышления старших дошкольников с нарушениями зрения.
При чрезмерном напряжении зрения с большой вероятностью развивается близорукость, а зачастую, и косоглазие. 
Во время сильной аккомодации и при недостатке освещения напрягаются глаза. Избыточность зрительных нагрузок при 
наличии неблагоприятных условий, когда огромное влияние имеют глубокие повреждения зрительного анализатора, часто 
приводит к утомлению и ухудшению в целом общего состояния организма ребенка. При своевременной смене видов 
деятельности и окружающей обстановки, в которой проходит обучение ребенка, возможно, улучшение работоспособности в 
целом. При периодической перемене расположения тела во время учебного занятия или уроков утомление предотвращается.
Важную роль в охране зрительного анализатора и его функций играют вспомогательные и защитные части глаза, в 
свою очередь требующие следования гигиеническим требованиям и бережного ухода. У детей гигиенические мероприятия 
по охране зрения в своей основе подразумевают рациональность освящения помещения и рабочего места. К дневному 
освещению глаз приспособлен лучше, поэтому хорошим вариантом для детей с нарушениями зрения будет введение 
люминесцентного освещения в дошкольные учреждения и школы. Организовывая гигиеническую работу с детьми, у 



















Существование прямой зависимости между особенностями развития ребенка и семейным фактором очевидно. 
Успешное будущее ребенка – по многим факторам определено родительской компетентностью, тем, какие папа и мама 
знания и технологии применяют, чтобы эффективно взаимодействовать с ребенком, воспитывать его и развивать. Прийти 
к успеху возможно только в том случае, если установить и постоянно соблюдать единый стиль требований школы и семьи. 
В раннем детстве ребенка с нарушениями зрения следует научить получению информации при помощи остальных 
сохранных чувств. При этом обучение должно проводиться непосредственно, нельзя допустить, что бы у ребенка появилось 
ощущение какого-то особенного к нему отношения, чрезмерной заботой в отдельных случаях можно лишь причинить вред, 
оказав деструктивное влияние на развитие самостоятельности. Поэтому игровой процесс лучше организовывать вместе с 
детьми с сохранным зрением, которые могут оказать помощь в приспособлении слабовидящего ребенка к общей игре.
Родителям дошкольника с нарушениями зрения необходимо помогать и вносить коррективы в процесс игры ребенка, 
подсказывая ему и принимая непосредственное участие в игре.
Ключевым здесь становится понимание возможностей детей, не нужно заставлять их делать то, чего они пока не готовы 
выполнять по каким-либо причинам. Каждый ребенок реализует в игре свои потребности, следует постараться их принять, 
нежели заменять их своими собственными. Научить ребенка с нарушениями зрения выполнению определенного комплекса 
упражнений без его собственного желания очень сложно. Но это желание может появиться в процессе игровых упражнений, 
родителями должны контролировать регулярность выполнений каждого упражнения и режим жизни ребенка в целом.
Следует позаботиться о досуговой деятельности ребенка, спортивные художественные, конструкторские, музыкальные 
или любые другие победы ребенка создадут ему ситуации успеха и социальной значимости.
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